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WHAT CAN BUDDHISM CONTRIBUTE TO  
THE PROFESSIONAL SOCIAL WORK? 
  An essential element it has somewhere lost  
 




“Buddhism and Social Work”—we would like “to identify advantages and disadvantages 
as well as its trends to propose the best strategy to improve the effectiveness of 
Buddhism in Social Work activities,” through a comparative research on Vietnam and 
Japan.  APASWE President received such a research proposal (Appendix; p.128) from a 
member school, the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University (USSH-VNU), Hanoi, in 2011.  
 
What can Buddhism contribute to the professional social work, and vice versa?  The 
current professional social work has somewhere lost something--which used to be its 
essential central element--through industrialization, secularization, occupationalization, 
and professionalization.  Something is missing both at the conceptual and practice 
levels.  This proposed study would also contribute to the current debate on the 
International Definition of Social Work review in the world.  More basically, any 
international study of Buddhism and social work has been scarce compared with those 
of Christianity and social work—the Japanese Association for Buddhist Social Welfare 
Studies notwithstanding—and is long overdue.  Recognizing the importance of this 
proposal, the APASWE approached the Social Work Research Institute Asian Center for 
Welfare in Society (ACWelS), Japan College of Social Work (JCSW), where the APASWE 
President office is located.  The ACWelS-JCSW agreed to implement a joint research 
project entitled “Religion and Social Work: The case of Buddhism” and provided seed 
money.  From the nature of the research, the ACWelS-JCSW invited Shukutoku 
University, a prestigious Buddhist based Japanese university and an APASWE member 
school, to serve as a counterpart for the research.  Meeting in Hanoi in March 2012, the 
three parties started a three-year research project.  The USSH-VNU and Sukutoku 
University shoulder the substantial part of the research, and ACWelS-JCSW/APASWE 
mainly functions as a coordinator and for the future possible development and 
extension of the research.   
― 2―
Two workshops were held for the purpose of exchanging information and ideas and 
mutual learning in USSH-VNU, Hanoi, in March and in Sukutoku University, Chiba, in 
August.  Two field research studies by Shukutoku with USSH-VNU’s support and 
participation were carried out for interviews, material gathering, and observation in the 
Hanoi area in July and November.  On those occasions, research members of both sides 
visited several temples, agencies, organizations, and individuals.  The major part of 
the research funding came from Sukutoku University.   
 
As the first stage, team members were engaged in data collection in 2012 for future 
analysis. Part One given below is the Sukutoku report based mainly on the first field 
visit in July and concluding with the typology of the Buddhist temple’s approach to 
charity activities. Part Two is three USSH-VNU papers providing background data, 
“History of Buddhism in Vietnam,” and “Similarity among Buddhism, Psychology and 
Social Work,” and “Activities by Vietnam Buddhist Association,” and a USSH-VNU 
report on the observation and analysis of two field visits in July and November. Part 
Three is the appendix for the record by ACWelS-JCSW/APASWE, that is, the original 
proposal of the research, some comments and clarifications to it, and minutes and 
agreements from four separate tripartite meetings. 
 
A fundamental question is “What are the similarities and differences between 
Buddhism and social work?”  All social work history textbooks refer to work by people 
of religion before professional social work was born.  There should be something which 
infuses both of them.  Otherwise, there is no need to continue referring to religions in 
history textbooks.  The question was paraphrased by a few sub-questions and 
hypothetical answers as soon as the research started.  Firstly, “Why do people come to 
Buddhist temples and not go to governmental agencies?  “Why do people come back to 
temples when they are referred to governmental agencies?”  Hypothetical answers 
were given according to three factors by some team members: (1) the inner aspect of 
practitioners, i.e. monks and professional social workers—the present professional 
social work has neglected this factor;  (2) the unlimited accessibility of temples 
concerning time and issues as they are open 24 hours a day, 365 days a year and 
consider matters ranging from homeless kittens born under the floor to job hunting for 
sons and daughters and to elderly parent care, as opposed to the 9-5 office hours and  
jurisdictions by issue and/or population group (e.g. disposed street children, HIV/AIDS, 
battered wives, and old people without relatives) of governmental agencies; and (3) the 
existence of the trust and/or faith relationship between temples and believers or monks 
and followers even before they enter into a provider-client(service receiver) relation.  
There may exit no trust or even distrust between a social agency/worker and a 
client(service receiver) before they enter into the relation.  Secondly, why have 
Buddhism temples proudly provided secular support to vulnerable people, which is 
similar to that offered by professional social work, but under the name of charity? 
Charity seems to be a core concept for Buddhism without having any negative nuance.  
Professional social work seems to have been established with the denial of the concept of 
“charity”.  Professional social workers today may often refer negatively to the word, 
partly sensing “eyes from the top”.  Thirdly, Buddhism charity activities tend to be 
sporadic, individual case-oriented but based on a profound accumulation of experience 
while professional social work activities tend to be more systematic, program-oriented, 
and based on “theories” and “sciences” and proudly emphasizes “assessment”, 
“intervention”, “evaluation”, etc.  Why does the former often have better results? 
 
As is the case when working with a number of languages across a field of study, 
language issues involving differences in meanings, concepts, and approaches have come 
up among English, Vietnamese, and Japanese, e.g. social work, social welfare, wellbeing, 
an sing xa hoi, and shakai fukushi. 
 
The project will continue two more years for the final results.  In the process of the first 
stage, interest was also shown in a possible future contribution to the development of 
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USSH）社会学部ソーシャルワーク学科長 Prof.Dr.Nguyen Hoi Loan 先生より「ソーシ
ャルワークにおける仏教の役割」をテーマとした共同研究の申し込みがある旨が伝えら
れ、2 月 22 日に Hoi Loan 先生からの文書がファクシミリで転送されてきたことが、本
研究の出発点である。 
 秋元樹 APASWE 会長からは、本研究のテーマのキーワードである「仏教」を視野に
したソーシャルワーク研究ということで、学祖長谷川良信先生の開学より仏教福祉研究
に意を注いできた淑徳大学に、先ず白羽の矢を立てたということを後に伺った。 
 その後、数回の交渉を経て、3 月 20 日から 23 日にかけて仲介者としての秋元樹
APASWE 会長と、淑徳大学側からは渋谷哲総合福祉学部准教授、藤森雄介国際コミュ
ニケーション学部准教授と田宮および通訳の 4 名が USSH を訪問した。この最初の訪問
は、USSH 大学側の本研究に対する意図の詳細を知ることと、共同研究自体が研究態勢
や研究期間等において可能かどうかを見極めることを目的としたものであった。なお、
この最初の USSH 訪問の経費は、APASWE 会長オフィスを置く社会事業大学・アジア
福祉創造センターの負担によったものである。 
 USSHの Nguyen Van Kim副学長、Nguyen Kim Hoa社会学部長、Nguyen Hoi Loan










11 月には淑徳チームの第 2 回ハノイ訪問調査を行った。 
本報告書は、それら２回のハノイ訪問調査および合同ワークショップの内容の概要一







































































3. 第 1回調査について 
第 1 回調査は、ハノイ大学の全面的な協力と、通訳兼共同研究者の立場で参加して頂い
た Nguyen Thi Du(以下、グェン尼)が持つ人的ネットワークの支援のもと、2013 年 7 月 20
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最初は 20 人程で始まった活動だったが、現在は 70 人くらいが参加して毎週日曜日の早
朝から 500 人分のお弁当を作り、昼の時間に合わせて病院に運び、直接手渡す活動を行っ















































・また、会員の中には子どもや赤ちゃんが 50 人おり（2 か月から 2 歳、2 歳から 14 歳）、
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・また、会員の中には子どもや赤ちゃんが 50 人おり（2 か月から 2 歳、2 歳から 14 歳）、

































・現在の利用者は、4 歳（1 人のみ）～17 歳までの孤児・少数民族の子どもたち 68 人（男
女比半々くらい）と、60歳以上(最高齢 87歳)の老人 21人（男性 2人、女性 19人）である





・そのうち、調査時点で子ども生活施設 13棟、老人生活施設 7棟、事務所 1棟、空室 3棟
という状況であった 
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5. おわりに ～第 2 回調査結果も踏まえて～ 
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○ 7 月 21 日(土) 
 ・10 時 00 分：菩提寺のご住職に、インタビューシートに基づいてインタビュー開始 
全編、ビデオカメラ・ボイスレコーダーにて録画・録音。 
途中、10 分間(11 時 15 分～25 分)の休憩を挟む。 
一つの質問に、数分間話され、次に通訳をし、その後、確認事項や気になる点をい
くつか短く質問・御返答の形をとる。 
・12 時 00 分：昼食(精進料理) 
・13 時 20 分：御住職へのインタビュー再開 
  休憩を挟みつつ、長時間お付き合い下さった。 
   調査に関して、施設に入られている方のあるだけの名簿をコピーして頂けることに。
また、施設に入られていて名簿のない方々へは調査シートで対応して下さることに。 




























教会も色んな形で人を助けていたから、それで私もやり始めました。1989 年は 50 人くらい子ども
を育てました。棄てられた子どもです。今は 150 人の子どもを育てたんで、生まれた子供から 20
歳以上みんな仕事があって、社会人になって出るようになった人もいます。現在施設の中は 140 人
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始めた頃は 50 人くらいの子どもたちだったと話しましたが、今現在は 140 人の子ども、でも実は、
子どもだけではなくて高齢者の方や女性の方もいらっしゃるようですが、子どもたち以外にはどん
な状況の人たちをお預かりされているのでしょうか。 
住職：今現在、さっき質問 89 年に 50 人受けて、現在 120 人の人ですが、全部だと 225 人います。その中
に、それぞれのメンバーがいます。人ですね。その人たちの病気もっている人、元気な人、若い人、
お年寄りの人、若い人は生んだ中に 1 日の子どもから、お年は 100 歳までのお年寄りがいます。い
ま 100 歳だと 2 人か 3 人くらいいます。お年寄りの中では、様々な環境がありますが、100 歳だと













けないけど受けます。それから、6 番目は、大学 1 年生 2 年生 3 年生の学生さんは、もう恋愛は自
分の満足で合体しちゃって妊娠しちゃって、親が認めないから、逃げてそういう学生さん。それか
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47 人の中で、自分はたくさんの能力があって、子ども 4 人ではなくて、7 人を面倒見れば、370 万
ドン払います。日本円だと…。 
グエン尼：1 万 3 千円~4 千円くらい。 
藤森：それとは別に、管理人…、正規の職員さんがいるんですか。 




藤森：子どもの面倒も見る、そういう人たちが 47 人いるんですか。 
住職：この 47 人の中に、それぞれの人がいる。元気な人は、7 人の子どもの面倒を見る、4 人の子どもの
面倒を見る、中には元気のない人がいて、1 人の子どもの面倒を見る、その給料は 60 万ドン。 
グエン尼：2,300 円くらい。 
藤森：施設とは別に、お坊さんとしては、何人いますか。 
住職：私の弟子は、全部で 40 人。でも、ここに一緒に住んでいるのは、20 人。 
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から、お弟子さんではなくて、一般人を雇っている。この 3 人の給料は、800 万ドン。 
グエン尼：日本円だと 3 万 5 千円くらい。 










































住職：(50 万円は)1 年間の学費ではないです。50 万円は、新学期が始まったら、子どもたちには、服・靴・
カバン・勉強道具・保険、様々なお金を払った 1 回分の合計で、学費ではない。それから、夏休み
の塾に行くにもかかります。1 ヵ月の給料、(グエン尼：日本円だと約 22 万)。電気代、13 億ドン(グ
エン尼：約 5 万円)。水は、(グエン尼：約 3 万円)。ガス、薪とか枯れた枝とか、(グエン尼：約 2 万
3 千円)。野菜は、1 ヵ月(グエン尼：約 13 万円)。お米、1 ヶ月 3 トン、(約 13 万円)。犬、7 匹いま
す。全部で、1 ヵ月、(グエン尼：100 万円近い。95 万円くらい)。 
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も、台湾の団体から、70 億ドン(グエン尼：約 25 万円)が入った。何とかなる。不可思議なもの。な
かったらすぐに入る。お金持ちの人には、頼まない。他のお坊さん尼さんはやっているかもしれな
いけど、全部スポンサーとして、安心かもしれないけれど、私の場合、貧しい人に言って、低い金





































藤森：お坊さんは朝 4 時半に起きて、就寝時間は何時ですか。 
住職：戒律にあるように、夜は 9 時半くらいに寝て、朝は 4 時くらいに起きて、朝 7 時くらいに説法聞い
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② 仏跡寺 ご住職インタビュー記録 
構成・文責 
大正大学 総合仏教研究所 
     研究生 菊池結 
■ご住職：釋徳善 
■聞き手：藤森雄介（淑徳大学 国際コミュニケーション学部准教授） 
■通訳・聞き手：Nguyen Thi Du(以下グエン尼あるいはグエン) 
 
以下、インタビュー日時・インタビュー録 
○ 2012 年 7 月 25 日(土) 
 ・09 時 45 分：仏跡寺のご住職に、インタビュー開始 





































② 仏跡寺 ご住職インタビュー記録 
構成・文責 
大正大学 総合仏教研究所 
     研究生 菊池結 
■ご住職：釋徳善 
■聞き手：藤森雄介（淑徳大学 国際コミュニケーション学部准教授） 
■通訳・聞き手：Nguyen Thi Du(以下グエン尼あるいはグエン) 
 
以下、インタビュー日時・インタビュー録 
○ 2012 年 7 月 25 日(土) 
 ・09 時 45 分：仏跡寺のご住職に、インタビュー開始 





































少数民族、田舎の子どもたちも、私は募集して、いま全部で、86 名です。その 86 名のほかには、
お年より、子どもに捨てられたり、一人で暮らしているお年よりが、25 名です。この 25 名は、子
どもに面倒してもらえない年よりですので、私は当然、各地域の政府に連絡して、本当に困ってい
るかどうか、ちゃんと書類上で選択して、選ばれた年よりを入所させています。 
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グエン尼：今、少数民族どれくらいいますかと、質問したら、今 15から 16人位いますと。 
藤森：86人の子どものうち。 
住職：まもなく、中国近く国境の少数民族の地域から、10人ぐらい引き受けます。 



































































この人はもともと大学の学長でした。この方は、もう定年したから顧問してくれます。1 週間 2 回
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この人はもともと大学の学長でした。この方は、もう定年したから顧問してくれます。1 週間 2 回









































































自転車に乗っていきます。6 人くらい自転車乗ります。この 6 台のは信者さんくれた自転車ですとさ
っき言いました。 
藤森：ちょっと夕食の時間と、そのあと予習復習をして寝る時間だけ聞きたいのですが。 










































































自転車に乗っていきます。6 人くらい自転車乗ります。この 6 台のは信者さんくれた自転車ですとさ
っき言いました。 
藤森：ちょっと夕食の時間と、そのあと予習復習をして寝る時間だけ聞きたいのですが。 
























































































































































































































































































































































 1. ベトナムにおける仏教の受容 (-10世紀) 
 2. ディン、レ、リ、チン時代 (10-15世紀) 
 3. レ時代からグェン時代 (15-20世紀) 






















議みたいなものが月に 1 回とか 2 回とかどんな形で開かれているのか。あとは、ご住職の生年月日
と得度ですね。 
住職：男女比は覚えてないので午後聞いてください。1 週間に 1 回会議があります。釈徳善。釈は解釈の
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 3 世紀の半ばには、インドからクオンタンホイ (Khuong tang Hoi) 、チルオンチュング 
(Chi Luong Cuong)などの伝教師が渡来、また、4世紀頃にもダマデバ (Dat Ma De Ba)が渡
来した。この頃にはインド人の他に中国の僧侶もベトナムへ来て、仏教を広めている。例
えば 2 世紀頃のマウトゥ (Mau Tu)、4 世紀頃のドゥパプラン (Du Phap Lan)、 ドゥダオ
トアイ (Du Dao Toai) らである。    その後 5世紀になるとベトナム全土に仏教が広まり、
ベトナム人の名僧が多数出るようになった。例えばフタン (Hue Thang, 440-479)、ダオテ





彼らはヴィニタウチ(Vinitaruci) 禅派 (Phai Thien Ty Ni Da Luu Chi) 及び 無言通禅派 
(Phai Thien Vongon Thong) であった。彼らは大勢の高僧を育て、仏教学を深く見聞し、
仏教の歴史と民族の歴史の双方に名を残した。 
 9世紀頃はカムタン (Cam Thanh)、 パプヒエン (Phap Hien)、トンビエン (Thong Bien)、
ディンコン(DinhKhong)、ティエンホイ (Thien Hoi) らを輩出した時代である。各朝廷の
時代、すなわち「ディン (Dinh)」「レ(Le)」「リ (Li)」「チン (Tran)」という朝廷の時代
も、ドパプトゥアン (Do Phap Thuan)、 ンゴチャンルウ (Ngo ChanLuu)、マハ (Ma Ha)、
ティエンオン (Thien Ong)、ヴァンハン (Van Hanh) ら禅師を輩出した。 




 2. ディン、レ、リ、チン時代 (10-15世紀) 
 バックダンの戦い (938 年頃)に勝利したベトナムは、千年もの間他国に支配され続けた
時期が終わり、やっと独立し、自主的に発展する時期に入った。しかし、ゴクエン（NgoQuyen、 
南漢の戦いを勝利に導いた人物) が亡くなると、ベトナム全土が 20年もの間混乱する時代
となった(946―968年)。その後、ディンボリン (Dinh Bo Linh) が 968年の戦いに勝利し、
混乱した社会を治めるようになった。その後、レロンディン (Le Long Dinh) が王位を盗
み取ったが(1005－1009年)、怠け者の悪い王様であったために人民から嫌われ、彼は 1010
年に亡くなった。 
 その後、リコンウアン (Ly Cong Uan) が即位し、「リタイト (Ly Thai To)」と王号を名
付け、リ (Ly)家の朝廷となった。1054 年に息子リタントン (Ly Thanh Tong) が王位に就
き、国号を「大越」とすると、リ家の時代が 9 代も長く続いた。 
 1. Ly Thai To (1010-1028年) 
 2. Ly Thai Tong (1028-1054年) 
 3. Ly Thanh Tong (1054-1072年) 
 4. Ly Nhan Tong (1072-1127年) 
 5. Ly Than Tong (1128-1138年) 
 6. Ly Anh Tong (1138-1175年) 
 7. Ly Cao Tong (1176-1210年) 
 8. Ly Hue Tong (1211-1224年) 
 9. Ly Chieu Hoang (1224-1225年) 
 このようにリ家が 200 年間ベトナム国（「大越」）に貢献し、強盛な国家となった。国家
のシステム、いわゆる中央から地方までの国の組織を整え、特に「形書」という律部を公






仏教をもとに政策を立てていた。忘れてはならないのは、ディンティエンホアン (Dinh Tien 
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仏教をもとに政策を立てていた。忘れてはならないのは、ディンティエンホアン (Dinh Tien 





ン禅師 (Phap Thuan、915-990年)、マニ禅師 (Ma Ni)、ダンフエンクアン禅師(Dang Huyen 
Quang) らが登場する。 
 
 また、この時代には、特に レ王が高僧らが数々の寺院を作ることを支援し、ホアル (Hoa 
Lu) という都にベトナム最大の「一柱寺」を建立し(995年)、3メートルにもなる八角の石
碑を作り、そこに経典を彫刻した。他には「バゴ寺」「塔寺」なども建立した。また、リ時
代も仏教が非常に発展した。リ時代に登場するリコンウアン (Ly Cong Uan、Ly Thai To)
王は禅門の出身で、リヴァンカン (Ly Van Khanh)の学生であり、ヴァンハン禅師の下で沙
弥戒を受けていた。彼は全力で仏教を支援し、擁護した。ベトナム全土に仏塔を建立し、
老朽化してぼろぼろになった寺院を建て直し、自身の故郷には八ヵ所の寺院を建てている。 
 リ王は仏教の学問を高め、また広めようと、1019 年にパンハク (Pham Hac) 使臣とグエ
ンダオタン (Nguyen DaoThanh) 使臣を中国に派遣し、彼らは経典 (大蔵経) をベトナムに
持ち帰った。これをベトナム語で「ティンキン (Thinh Kinh、請経)」と言う。この際、リ




 息子の リタイトン (Ly Thai Tong)王も父王の影響で仏教を支援した。1031 年、彼は寺
院を 93ヵ所作り、寺院の建設に協力した人民には免税した。さらに 1036年から 1041年に
かけて千体以上の仏像を建造、その仏像の中には銅で作られた阿弥陀像が納められ(重さ 
7560kg)、これはティエンプク (Thien Phuc)寺に安置された。1049 年、蓮華上に座した観
世音菩薩像を一目見て夢中となった王は一本柱の寺を作ったといわれ、これが現在のディ
エンフー寺(Dien Huu、ホーチミン廟の裏ににある寺) だという。 
 





ヴァンハン (Van Hanh),、ヴィエントン(Vien Thong)、ヒュシン (Hue Sinh)、ヴィエンチ
エウ (Vien Chieu)、マンザアク (Man Giac)、コンロ (Khong Lo)、チャンコン (Chan Khong)、









 リ時代が終った後のチン (Tran、陳) 時代も仏教が国教として盛んであった。この時代、
即位の後に出家したチンナントン (TranNhan Tong) 王は、安子山に籠って修行し、竹林禅
派を独立に導いた。リ時代とチン時代はベトナム史上封建的な時代で、仏教も発展したが、
チン時代の終わり、チンヒエントン(Tran Hien Tong) 王の頃には、様々な要因により国力
が弱まって、仏教も以前のようには世の中に影響を与えなくなったという。 
 
3. レ時代からグェン時代 (15-20世紀) 
 15世紀半ば頃、仏教はチン時代に衰退が始まり、レロイ王が即位して後 99年間、すなわ
ち 1428 年から 1527 年に十代の王が即位した。封建的な考え方が強く支配して儒教が大切
にされたレ時代には、仏教は朝廷からあまり支援されなくなっていた。 
 15 世紀から 16 世紀にかけても、仏教は盛んではなかった。17 世紀頃、中国では明時代
と清時代の変動があり、中国人が移民として南下してきた。その中に中国人の僧侶らがあ
って、華南から越南へ布教しに移動してきた。彼ら中国人僧侶らのおかげで、ベトナムに
初めて曹洞宗と臨済宗が伝えられた。曹洞宗と臨済宗の他には、レヒトン王(Le Hy Tong, 
1675-1705) が即位した時代に、トリンタプ (Trinh Thap)禅師がベトナムで新しい禅蓮宗
を開いた。現在、禅蓮宗の下で修行している寺は リエンパイ寺 (Lien Phai、ハノイ)、ハ
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 1. ベトナム仏教会は社会慈善の専門の会議と社会慈善の学会を設けること。 
 2. ベトナム仏教会は天災を受けた被害者らを救援するために、全国の寺院に呼びかけ、
これを周知させること。 
















寺院）が 5 年間慈善活動を行った総合経費は 2,879,432,062,000 ドン、これは日本円でお
よそ 100 億円である。これらの内には、例えば、戦争で貢献のあった英雄ベトナム兵の母





ベトナム仏教会 『第七回全国仏教大会の報告書』 ハイフォン出版、2012 年 
Nguyen cao Thanh 『ベトナム仏教史』 宗教出版、2008年 
４ 研究・調査の活動 
 
①  第 1回 ベトナム現地調査(北部・ハノイ)報告 





  USSH チーム 
      Nguyen Van Kim,  Nguyen Kim Hoa,  Nguyen Hoi Loan,  Nguyen Thu Trang 
  淑徳大学チーム 
   藤森雄介、佐藤成道、菊池結、Nugyen Thi Du(グエン尼)  
  社会事業大学/APASWE チーム 
   秋元樹 
  
◎調査日程 
月日 事項 備考 




7/21（土） 施設調査: 菩提寺  
7/22（日） 施設調査 洪福禅寺  
7/23（月） 施設調査 菩提寺 秋元先生合流 
7/24（火） 施設調査 法雲寺  
7/25（水） 施設調査 仏跡寺  
7/26（木） 日本帰国、調査の整理  
 
◎訪問記録 ※時間表記は、ベトナム現地時間（日本より 2 時間遅い）。 
○ 7 月 20 日(金) 
・14 時 30 分：ハノイ・ノイバイ国際空港 到着 
・15 時 40 分：ベトナム国立社会人文科学大学－ハノイ(以下 USSH) 到着 
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◎訪問記録 ※時間表記は、ベトナム現地時間（日本より 2 時間遅い）。 
○ 7 月 20 日(金) 
・14 時 30 分：ハノイ・ノイバイ国際空港 到着 
・15 時 40 分：ベトナム国立社会人文科学大学－ハノイ(以下 USSH) 到着 








○ 7 月 21 日(土) 
・9 時 00 分：菩提寺 到着 
・10 時 00 分：菩提寺の釋曇蘭御住職に、インタビューシートに基づいてインタビュー開始 
       全編、ビデオカメラ・ボイスレコーダーにて録画・録音。 
       一つの質問に、数分間話され、次に通訳をし、その後、確認事項や気になる
点をいくつか短く質問・御返答の形をとる。 
・12 時 00 分：休憩 
・13 時 20 分：釋曇蘭御住職へのインタビュー再開 
       調査に関して、施設に入られている方のあるだけの名簿をコピーして頂ける
ことに。また、施設に入られていて名簿のない方々へは調査シートで対応し
て下さることに。 
・16 時 30 分：インタビュー終了後、施設を釋曇蘭御住職が御同行下さり、長時間の映像や
音声データを記録することができた。 
最後に、仏様にご挨拶 
○ 7 月 22 日(日) 
・8 時 00 分：洪福禅寺 到着 
・8 時 10 分：境内で毎週日曜日行われている、ハノイ伝血・血学センター向けの精進料理の
弁当を作って活動するボランティアを調査。 
いつも、8 時 30 分までに作るとのこと。約 70 名がご飯・おかずなど、よそ
る・数を確認・入れ物を渡す、などの作業をきっちり分けて分担している。
本堂では、法要も行われている。 
・9 時 00 分：宝殿(仏間) 参拝 
 
・10 時 10 分：御住職にご挨拶 集合写真 
洪福禅寺 出発 大学のワゴン車にて移動 
・10 時 40 分：ハノイ伝血・血学センター 到着 
        弁当を配る。また、インタビュー調査。 
        白血病や脳内出血、血栓、がんなど重篤の患者さんが多いという。 
・11 時 50 分：病院 出発 大学のワゴン車にて移動 
・12 時 20 分：洪福禅寺 到着 
・12 時 30 分：休憩 
・13 時 10 分：洪福禅寺 出発 大学のワゴン車にて移動 
・13 時 30 分：デウーホテル 到着 
○ 7 月 23 日(月) 
・9 時 00 分：菩提寺 到着 
       打ち合せ 
・11 時 00 分：休憩) 
・12 時 15 分：妙水尼(ご住職の一番のお弟子さん)にインタビュー開始 
・14 時 30 分：本堂・境内・山道など 参拝 
・15 時 40 分：釋曇蘭御住職にインタビュー開始 
        敷地の図面(複本)を頂戴できることに。入所者が、本日 2 名。 
・17 時 30 分：菩提寺 出発 大学のワゴン車にて移動 
・18 時 05 分： 秋元 APASWE 会長と打ち合わせ 
○ 7 月 24 日(火) 
・8 時 30 分：淑徳大学・APASWE・USSH の３者にて打ち合わせ会議。 
       (～10 時 30 分) 
・14 時 30 分：法雲寺へ 大学のワゴン車にて移動 
・15 時 00 分：法雲寺 到着 
       本堂・境内 参拝 
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・15 時 20 分：釋清雲御住職にインタビュー開始 
        大人数の参加のなか、利用者へのインタビューを含め十分な時間を確保でき
なかったが、次回の調査に繋がる手応えがあった。 
・16 時 30 分：利用者グループ代表者へインタビュ  ー
        集合写真 
・18 時 00 分：法雲寺 出発 大学のワゴン車にて移動 
・19 時 20 分：懇親会―ハノイの女性経営者の方々と会食 
       今回の調査の目的、活動について説明、協力及び支援を要請した。 
○ 7 月 25 日(水) 
・9 時 30 分：仏跡寺 到着 
       本堂・境内 参拝 
・10 時 00 分：釋徳善御住職にインタビュー開始 
        集合写真 
・12 時 30 分：休憩 
・14 時 00 分：慈善社会センター見学 
・16 時 30 分：菩提寺 到着 
        名簿のコピーや、インタビューシートを回収 
・18 時 30 分：菩提寺 出発  
・21 時 00 分：ハノイ・ノイバイ国際空港に到着  
○7 月 26 日(木) 
・0 時 05 分：ノイバイ国際空港 発(VN310) 





    
② 8 月合同ワークショップ報告 




 USSH チーム 
Nguyen Van Kim,  Nguyen Kim Hoa, Nguyen Hoi Loan 
Pham Thi Thu Giang,  Nguyen Thu Trang 





Nguyen Thi Du(グエン尼)、菊池結、   
※向井啓二(種智院大学教授) 
8月1８日（土）     
時間 項目 担当    
9:00 ハノイチーム成田着/VN310 便で 
成田空港到着/出迎え 
佐藤成道、菊池結   
11:30 東横 INN 案内・チェックイン（ハノイチ
ームのみ） 
佐藤成道、菊池結   
12:00 休憩 佐藤成道、菊池結   
12:45 淑徳大学千葉キャンパスに移動・案内 佐藤成道、古宇田亮修   
 休憩     






  秋元樹 
Dr. Nguyen Van Kim  
  
14:30～ 共同研究の経緯と展望 秋元樹   
15:00～ USSH チーム側ご挨拶 Dr. Nguyen Van Kim   
15:30～ USSH チームの共同研究の目的と展望 Dr. Nguyen Hoi Loan   
 休憩     
16:30～17:00 ベトナムにおけるソーシャルワーク教育
の現状について 
Dr. Nguyen Van Kim    
17:00～17:15 質疑応答     
17:30 第 1 日目の小括と翌日の確認  田宮仁   
17:30～18:00 大巖寺 参拝     淑徳チーム   
18:30～20:00 懇親会 司会:渋谷哲   
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Nguyen Van Kim,  Nguyen Kim Hoa, Nguyen Hoi Loan 
Pham Thi Thu Giang,  Nguyen Thu Trang 





Nguyen Thi Du(グエン尼)、菊池結、   
※向井啓二(種智院大学教授) 
8月1８日（土）     
時間 項目 担当    
9:00 ハノイチーム成田着/VN310 便で 
成田空港到着/出迎え 
佐藤成道、菊池結   
11:30 東横 INN 案内・チェックイン（ハノイチ
ームのみ） 
佐藤成道、菊池結   
12:00 休憩 佐藤成道、菊池結   
12:45 淑徳大学千葉キャンパスに移動・案内 佐藤成道、古宇田亮修   
 休憩     






  秋元樹 
Dr. Nguyen Van Kim  
  
14:30～ 共同研究の経緯と展望 秋元樹   
15:00～ USSH チーム側ご挨拶 Dr. Nguyen Van Kim   
15:30～ USSH チームの共同研究の目的と展望 Dr. Nguyen Hoi Loan   
 休憩     
16:30～17:00 ベトナムにおけるソーシャルワーク教育
の現状について 
Dr. Nguyen Van Kim    
17:00～17:15 質疑応答     
17:30 第 1 日目の小括と翌日の確認  田宮仁   
17:30～18:00 大巖寺 参拝     淑徳チーム   
18:30～20:00 懇親会 司会:渋谷哲   
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8 月 19 日（日）         
時間 項目 担当   
9:00～ 日本におけるソーシャルワーク教育の
現状及び社会福祉制度の概要について 
渋谷哲     
10:00～ 質疑応答       




向井啓二     
11:30～ USSH チームからのコメント及び      
質疑応答 
    





    
15:00～ 休憩 3 階の茶室にてお点前     
15:40～ ベトナム現地調査報告を踏まえた上で
の、日本仏教社会福祉の現状と課題 
向井啓二、田宮仁   
16:30～ 休憩     
16:40～17:20 淑徳チームの報告に対するハノイチー
ムからのコメント及び質疑応答 
   
17:20～17:30 第 2 日目の小括と翌日の確認 田宮仁   
 
 
8 月 20 日(月) 
    
時間 項目   担当 
9:00～12:00 淑徳共生苑・看護栄養学部 
慈光保育園見学 
  渋谷哲、佐藤成道 
12:00～13:00 休憩      
13:00～14:45 フリーディスカッション      
14:45～15:00 休憩      
15:00～15:30 ベトナムチームとしての今後の課題
と展望 
  Nguyen Hoi Loan  
15:30～16:00 日本チームとしての今後の課題と展
望 
  秋元樹  
16:00～16:30 今回のワークショップの総括と今後
の確認 
   田宮仁 
     
     
     
8 月 21 日（火）     
時間 項目 担当   
9:10 長野新幹線 あさま 563 号 
10:52 長野着 
菊池結 グエン尼   
11:10～11:30 善光寺 大本願門主 鷹司誓玉上人に拝謁 田宮仁   
11:30～12:00 善光寺参拝・ 御本尊お戸帳開帳を参拝     
12:40～13:45 特養・大本願ユートピアわかほ着  
休憩・見学 
   
14:00～14:40 児童養護施設・三帰寮 見学     
15:00 JR 長野駅 着  閉会     
 
8 月 22 日（水） 
    
時間 項目 担当 
  ホテルチェックアウト 成田空港へ移動 菊池結、グエン尼 




8 月 19 日（日）         
時間 項目 担当   
9:00～ 日本におけるソーシャルワーク教育の
現状及び社会福祉制度の概要について 
渋谷哲     
10:00～ 質疑応答       




向井啓二     
11:30～ USSH チームからのコメント及び      
質疑応答 
    





    
15:00～ 休憩 3 階の茶室にてお点前     
15:40～ ベトナム現地調査報告を踏まえた上で
の、日本仏教社会福祉の現状と課題 
向井啓二、田宮仁   
16:30～ 休憩     
16:40～17:20 淑徳チームの報告に対するハノイチー
ムからのコメント及び質疑応答 
   
17:20～17:30 第 2 日目の小括と翌日の確認 田宮仁   
 
 
8 月 20 日(月) 
    
時間 項目   担当 
9:00～12:00 淑徳共生苑・看護栄養学部 
慈光保育園見学 
  渋谷哲、佐藤成道 
12:00～13:00 休憩      
13:00～14:45 フリーディスカッション      
14:45～15:00 休憩      
15:00～15:30 ベトナムチームとしての今後の課題
と展望 
  Nguyen Hoi Loan  
15:30～16:00 日本チームとしての今後の課題と展
望 
  秋元樹  
16:00～16:30 今回のワークショップの総括と今後
の確認 
   田宮仁 
     
     
     
8 月 21 日（火）     
時間 項目 担当   
9:10 長野新幹線 あさま 563 号 
10:52 長野着 
菊池結 グエン尼   
11:10～11:30 善光寺 大本願門主 鷹司誓玉上人に拝謁 田宮仁   
11:30～12:00 善光寺参拝・ 御本尊お戸帳開帳を参拝     
12:40～13:45 特養・大本願ユートピアわかほ着  
休憩・見学 
   
14:00～14:40 児童養護施設・三帰寮 見学     
15:00 JR 長野駅 着  閉会     
 
8 月 22 日（水） 
    
時間 項目 担当 
  ホテルチェックアウト 成田空港へ移動 菊池結、グエン尼 




○ 8 月 18 日(土)  
・9 時 20 分：ハノイチーム 成田空港(第 1 ターミナル) 到着 
・12 時 50 分：淑徳大学 到着 
淑水記念館 4 階 会議室へ 休憩 
・13 時 20 分：15 号館 8 階 学長室にて 学長挨拶・名刺交換・記念撮影 
・13 時 50 分：合同ワークショップ開催歓迎の挨拶・長谷川匡俊淑徳大学学長 
・14 時 00 分：合同ワークショップ開催の挨拶・Nguyen Van Kim USSH 副学長、 
秋元樹 APASWE 会長  
・14 時 10 分：USSH チーム側ご挨拶―Nguyen Van Kim  
       ・合同ワークショップへの思い。ベトナムの現状。  
       ・ベトナムのソーシャルワークの歴史。これからの期待。 
         ※Nguyen Van Kim 副学長は、歴史研究の専門家。 
・14 時 45 分：共同研究の経緯と展望―秋元樹 
・これまでの経緯。研究費(予算を含め)や合意事項について。 
       ・言語(表記)について。MOU について。APASWE の立場について。 
       ・これからの目標など。仏教・ソーシャルワークの関係。 
・15 時 50 分：向井先生から、先行研究の重要性などについてご発言があった。 
・16 時 10 分：USSH チームの共同研究の目的と展望―Nguyen Kim Hoa     
・ハノイ大学の研究に関する現状と取り組み。 
       ・国際シンポジウムや出版物について。 
・16 時 30 分：ベトナムにおけるソーシャルワーク教育の現状について―Nguyen Hoi Loan  
       仏教とソーシャルワークについて。 
・17 時 00 分：質疑応答 
       ・言葉の定義の問題について。 
       ・向井先生から、研究の注意点のご指摘。 
 
 
・17 時 30 分：第 1 日目の小括と翌日の確認 
・17 時 40 分：大巌寺 参拝 
・18 時 40 分：懇親会  
 
○ 8 月 19 日(日) 
・9 時 00 分：日本におけるソーシャルワーク教育の現状及び社会福祉制度の概要について 
―渋谷哲 
   ・日本の社会保障制度・社会保険・公的扶助・社会福祉サービス・ 
   ・社会福祉施設・ソーシャルワーク教育の現状・社会福祉の国家資格・ 
   ・社会福祉の学校・社会福祉士・社会福祉士養成カリキュラム・介護福祉士・ 
   ・精神保健福祉士・淑徳大学卒業生の現状・日本のソーシャルワーカ  ー
10 時 15 分：質疑応答 
        ・卒業後の進路についてなど 
・10 時 25 分：休憩 
・10 時 40 分：「ベトナムのソーシャルワーカー養成における現状理解に関する基礎的研究」 
の概要と成果及び課題について―向井啓二 





・11 時 30 分：USSH チームからのコメント及び質疑応答 
        ソーシャルワークの養成について・ベトナム国家の取り組みの現状など 






○ 8 月 18 日(土)  
・9 時 20 分：ハノイチーム 成田空港(第 1 ターミナル) 到着 
・12 時 50 分：淑徳大学 到着 
淑水記念館 4 階 会議室へ 休憩 
・13 時 20 分：15 号館 8 階 学長室にて 学長挨拶・名刺交換・記念撮影 
・13 時 50 分：合同ワークショップ開催歓迎の挨拶・長谷川匡俊淑徳大学学長 
・14 時 00 分：合同ワークショップ開催の挨拶・Nguyen Van Kim USSH 副学長、 
秋元樹 APASWE 会長  
・14 時 10 分：USSH チーム側ご挨拶―Nguyen Van Kim  
       ・合同ワークショップへの思い。ベトナムの現状。  
       ・ベトナムのソーシャルワークの歴史。これからの期待。 
         ※Nguyen Van Kim 副学長は、歴史研究の専門家。 
・14 時 45 分：共同研究の経緯と展望―秋元樹 
・これまでの経緯。研究費(予算を含め)や合意事項について。 
       ・言語(表記)について。MOU について。APASWE の立場について。 
       ・これからの目標など。仏教・ソーシャルワークの関係。 
・15 時 50 分：向井先生から、先行研究の重要性などについてご発言があった。 
・16 時 10 分：USSH チームの共同研究の目的と展望―Nguyen Kim Hoa     
・ハノイ大学の研究に関する現状と取り組み。 
       ・国際シンポジウムや出版物について。 
・16 時 30 分：ベトナムにおけるソーシャルワーク教育の現状について―Nguyen Hoi Loan  
       仏教とソーシャルワークについて。 
・17 時 00 分：質疑応答 
       ・言葉の定義の問題について。 
       ・向井先生から、研究の注意点のご指摘。 
 
 
・17 時 30 分：第 1 日目の小括と翌日の確認 
・17 時 40 分：大巌寺 参拝 
・18 時 40 分：懇親会  
 
○ 8 月 19 日(日) 
・9 時 00 分：日本におけるソーシャルワーク教育の現状及び社会福祉制度の概要について 
―渋谷哲 
   ・日本の社会保障制度・社会保険・公的扶助・社会福祉サービス・ 
   ・社会福祉施設・ソーシャルワーク教育の現状・社会福祉の国家資格・ 
   ・社会福祉の学校・社会福祉士・社会福祉士養成カリキュラム・介護福祉士・ 
   ・精神保健福祉士・淑徳大学卒業生の現状・日本のソーシャルワーカ  ー
10 時 15 分：質疑応答 
        ・卒業後の進路についてなど 
・10 時 25 分：休憩 
・10 時 40 分：「ベトナムのソーシャルワーカー養成における現状理解に関する基礎的研究」 
の概要と成果及び課題について―向井啓二 





・11 時 30 分：USSH チームからのコメント及び質疑応答 
        ソーシャルワークの養成について・ベトナム国家の取り組みの現状など 






・13 時 20 分：淑徳大チームによるベトナム現地調査報告 
       ・藤森雄介：調査の目的・調査の概要 
       ・菊池結 ：洪福禅寺(活動概要、活動のきっかけ、活動の佛教的意味) 
             法雲寺(活動概要、HIV 支援グループ) 
仏跡寺(設立経緯、利用者、建物・職員) 
       ・佐藤成道：菩提寺(菩提寺の概要・施設の概要・職員の構成・利用者の状況) 
       ・Nguyen Thi Du：菩提寺の利用者について(資料収集結果報告) 
・15 時 00 分：休憩  
・15 時 35 分：藤森チームまとめ 
         調査結果を踏まえた考察・今後の調査の方向性 
・16 時 15 分：・ベトナム現地調査報告を踏まえた上での、日本仏教社会福祉の現状と課題 
―向井啓二 
          現状での着地点について・共同研究について・ベトナム国家の社会福祉
への取り組みについて 
       ・淑徳チームの報告に対するハノイチームからのコメント及び質疑応答 
―Nguyen Hoi Loan 
         各寺院の取り組みを踏まえた上での小括 
       ・第 2 日目の小括と翌日の確認 ―田宮仁 
         日本とベトナムの共通点と相違点、科学的ということについて 
 
○ 8 月 20 日(月) 
・9 時 30 分：淑徳共生苑 到着 見学    
・11 時 00 分：慈光保育園 見学 
・11 時 20 分：看護栄養学部 見学 
・12 時 00 分：休憩 
・13 時 30 分：今回のワークショップの「まとめ」にための提案―田宮先生 
        SW における仏教の役割(これに対する基本姿勢)・ 
淑徳チームの調査研究の意図・ベトナムチームへの要望・ 
淑徳チームの研究代表者としての個人的見解 
・14 時 00 分：今後の研究についての助言―秋元樹 
        共同研究の目標・今後の予定・言葉の定義の問題 
・14 時 35 分：コメント―向井啓二 
        自身の立場について・今後の協力について 
・15 時 00 分：休憩 
       USSH チーム打合せ 
・15 時 30 分：ベトナムチームとしての今後の課題と展望―Nguyen Van Kim 
        〇本研究の、 
・理念：安生社会より福祉社会を使用する方が適切だと考えている 
    今後、言葉の定義をすることも必要 
 
・期間：3～4 年 
     1 段階：全国を網羅し、寺院の具体的実践を調査 






        〇MOU について(記載内容) 
         ・目標、方法、内容、成果、分担、スケジュール 
        〇経費 
         ・資金調達について考える 
        〇具体的な内容 
         ・慈善活動には様々あるが、親が寺に子どもすてにくる(預ける)ことを
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・13 時 20 分：淑徳大チームによるベトナム現地調査報告 
       ・藤森雄介：調査の目的・調査の概要 
       ・菊池結 ：洪福禅寺(活動概要、活動のきっかけ、活動の佛教的意味) 
             法雲寺(活動概要、HIV 支援グループ) 
仏跡寺(設立経緯、利用者、建物・職員) 
       ・佐藤成道：菩提寺(菩提寺の概要・施設の概要・職員の構成・利用者の状況) 
       ・Nguyen Thi Du：菩提寺の利用者について(資料収集結果報告) 
・15 時 00 分：休憩  
・15 時 35 分：藤森チームまとめ 
         調査結果を踏まえた考察・今後の調査の方向性 
・16 時 15 分：・ベトナム現地調査報告を踏まえた上での、日本仏教社会福祉の現状と課題 
―向井啓二 
          現状での着地点について・共同研究について・ベトナム国家の社会福祉
への取り組みについて 
       ・淑徳チームの報告に対するハノイチームからのコメント及び質疑応答 
―Nguyen Hoi Loan 
         各寺院の取り組みを踏まえた上での小括 
       ・第 2 日目の小括と翌日の確認 ―田宮仁 
         日本とベトナムの共通点と相違点、科学的ということについて 
 
○ 8 月 20 日(月) 
・9 時 30 分：淑徳共生苑 到着 見学    
・11 時 00 分：慈光保育園 見学 
・11 時 20 分：看護栄養学部 見学 
・12 時 00 分：休憩 
・13 時 30 分：今回のワークショップの「まとめ」にための提案―田宮先生 
        SW における仏教の役割(これに対する基本姿勢)・ 
淑徳チームの調査研究の意図・ベトナムチームへの要望・ 
淑徳チームの研究代表者としての個人的見解 
・14 時 00 分：今後の研究についての助言―秋元樹 
        共同研究の目標・今後の予定・言葉の定義の問題 
・14 時 35 分：コメント―向井啓二 
        自身の立場について・今後の協力について 
・15 時 00 分：休憩 
       USSH チーム打合せ 
・15 時 30 分：ベトナムチームとしての今後の課題と展望―Nguyen Van Kim 
        〇本研究の、 
・理念：安生社会より福祉社会を使用する方が適切だと考えている 
    今後、言葉の定義をすることも必要 
 
・期間：3～4 年 
     1 段階：全国を網羅し、寺院の具体的実践を調査 






        〇MOU について(記載内容) 
         ・目標、方法、内容、成果、分担、スケジュール 
        〇経費 
         ・資金調達について考える 
        〇具体的な内容 
         ・慈善活動には様々あるが、親が寺に子どもすてにくる(預ける)ことを
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対象とすることを考えている。 
         ・寺院に信頼があるから預ける。ここから、ベトナムにとっての仏教と
は何かを明らかにしたい。 
 
・16 時 00 分：日本チームとしての今後の課題と展望 
       今回のワークショップの総括と今後の確認 
田宮仁 
         ・研究対象が子ども(を対象としている施設)である、研究成果で報告書
を出すことなど、基本的には同意する。 
         ・ソーシャルワークに関わる人材養成については、学長に伺う。 
         ・MOU のフォーマットは、USSH➜APASWE➜淑徳大学で。 
          ⇒10 月を目途にして、覚書を 11 月までに交わす(予定) 
         ・来年度以降の経費は、未定。外部の研究費調達を予定はしているが、
受給できるかどうかは、未定。 
         ・研究期間は、田宮先生の独断だが、当初の通り 3 年を予定したい。 
         ・研究成果を国家へという USSH に期待する。但し日本では、なかなか
実現が難しい。 
         ・「仏教が慈善活動をなぜできるのか」は今回の研究のコアとなる。 
         ・「子どもを親が寺院に連れてくるのはなぜか」と絞ったことは、好まし
いこと。 
         ・研究に具体性ができたため、特に太平洋戦争以降の施設の活動の歴史
などの情報提供に協力できる。 
         ・この中で、日本とベトナムの両国を比較研究することによって、最終
的に成果を世に問いたい。 
         ・1 月 31 日までに、両国が各言語でこの 1 年間の成果を APASWE に提
出しなければならない。 
 
        秋元樹 
         １．ベトナムの対象とする施設は、どのようにピックアップするのか。 
           子どもを対象とする時などに、誰がどのように進めるのか。 
         ２．レポートの 1 月 31 日締切厳守 
         ３．APASWE は、MOU にサインをしたことがなく、することは難しい。 
          サインはできないが、研究プロジェクトの後援要請のアプリケーショ
ンを提出して頂ければ理事会で承認する(予定) 
 
        田宮仁 
         ・MOU に慣れていないため、APASWE に指導して頂きたい。 
         ・MOU の内容に関しては、ベトナム側からの意見を APASWE を通じ
てお知らせ頂きたい。 
         ・秋元先生の「１」に関して、若手研究者が行って欲しい。 
 




         ・(国際シンポジウムが 11 月上旬にあるがこれに参加してほしい、とい
うベトナム側の提案に・・・)入試と重なり、参加は難しい。 
         [・(ベトナム側から・・・)夏休みの長期休暇で、寺院に子どもを預けに
来るから、これも寺院への信頼という面で調査した方がよい。] 
         ・11 月の国際シンポジウムには、参加できない可能性が高いが、11 月
の後半から 12 月の上旬で、都合の悪い日はいつか。 
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        田宮仁 
         ・USSH から車を出して頂くなど、協力して頂けると嬉しい。 
          ⇒了解 
         ・若い研究者も協力して欲しい。 
・今後の連絡のやり取りについて 




・USSH 側からは、Dr. Nguyen Hoi Loan から、Nguyen Thi Du を 
通じて、CC でAPASWE にも送る。 
        秋元樹 
         ・MOU の件―二通り考えられる 
①調査にフォーカスを当てたもの 
②両大学間の研究協力関係の一般的なもの 
          ⇒②でいいのではないか。 
 
        田宮仁 









○ 8 月 21 日(火) 
・9 時 10 分：長野新幹線あさま 563 号にて、長野駅へ 
・11 時 20 分：善光寺 大本願 門主 鷹司誓玉上人に拝謁 
・11 時 40 分：善光寺参拝、御本尊お戸帳開帳を参拝 
・12 時 40 分：特養・大本願ユートピアわかほ着 休憩・見学 
・14 時 10 分：児童養護施設・三帰寮 見学 
・15 時 26 分：長野新幹線あさま 534 号にて、上野駅へ   
・17 時 06 分：上野駅到着後、自由行動 
 
  
○ 8 月 22 日(水)  
・7 時 32 分：京成特急スカイライナー9 号にて、成田空港へ 
・10 時 30 分：VN311 便で、成田空港発 
・14 時 00 分：ノイバイ国際空港着 
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◎訪問記録  ※時間表記は、ベトナム現地時間（日本より２時間遅い） 
○ 11 月 21 日(水) 
・14 時 30 分：ハノイ・ノイバイ国際空港に到着 
・18 時 10 分：日程について USSH チームと打合せ 
○ 11 月 22 日(木) 
・8 時 50 分：平和村 (公的医療機関) 到着  
        この施設は、枯葉剤の影響がある子どもが入院・通院しており、2000 年まで私
的な施設だったが、現在の院長が就任した 2001 年以降は公的な支援を中心に
受けるようになった。 
・9 時 00 分：院長の Dr. Nguyen Thi Thanh Phuong(女性)に、前回調査同様のインタビュ
ーシートに基づいてインタビュー開始。 
       ・全編、ビデオカメラ・ボイスレコーダーにて録画・録音。 
       ・ただ、会議の時間が近いこともあり、約 30 分にて終了。 
       ・重要事項を主に質問。 
・9 時 40 分：施設見学 
・10 時 20 分：副課長で医者の Dr. Khanh Chi さん(女性)に、インタビュー開始 
・11 時 00 分： 休憩 
・13 時 00 分：USSH 到着 
       Dr. Nguyen Kim Hoa の研究室で歓談・先般の国際大会をご紹介頂き、資料 
と社会学科のカレンダーを頂戴した。 
       ミーティングルームへ移動して、Dr. Nguyen Van Kim と打ち合わせ 
・14 時 00 分： 退役軍人保養センター(公的機関) 到着 
      ・到着後、施設長にインタビュー開始 
      ・施設長の東さん(男性)・医師の香さん(女性)・事務員の女性が同席 










  USSH チーム 
      Nguyen Van Kim,  Nguyen Kim Hoa,  Nguyen Hoi Loan,  Nguyen Thu Trang 
  淑徳大学チーム 
   藤森雄介、佐藤成道、菊池結、Nugyen Thi Du(グエン尼)  
  社会事業大学/APASWE チーム 
   秋元樹 
 
◎調査日程 
月日 事項 備考 
11/21(水) 成田空港 10:00 発  
⇒ハノイ・ノイバイ国際空港 14:15 着(VN311) 
 
 




23(金) LANG TRE EM BIRLA 調査(公的児童養護施設) 
 
秋元先生合流 
24(土) 博母寺、Nen 寺を調査(私) 









27(火) ハノイ・ノイバイ国際空港 00:01 発 





◎訪問記録  ※時間表記は、ベトナム現地時間（日本より２時間遅い） 
○ 11 月 21 日(水) 
・14 時 30 分：ハノイ・ノイバイ国際空港に到着 
・18 時 10 分：日程について USSH チームと打合せ 
○ 11 月 22 日(木) 
・8 時 50 分：平和村 (公的医療機関) 到着  
        この施設は、枯葉剤の影響がある子どもが入院・通院しており、2000 年まで私
的な施設だったが、現在の院長が就任した 2001 年以降は公的な支援を中心に
受けるようになった。 
・9 時 00 分：院長の Dr. Nguyen Thi Thanh Phuong(女性)に、前回調査同様のインタビュ
ーシートに基づいてインタビュー開始。 
       ・全編、ビデオカメラ・ボイスレコーダーにて録画・録音。 
       ・ただ、会議の時間が近いこともあり、約 30 分にて終了。 
       ・重要事項を主に質問。 
・9 時 40 分：施設見学 
・10 時 20 分：副課長で医者の Dr. Khanh Chi さん(女性)に、インタビュー開始 
・11 時 00 分： 休憩 
・13 時 00 分：USSH 到着 
       Dr. Nguyen Kim Hoa の研究室で歓談・先般の国際大会をご紹介頂き、資料 
と社会学科のカレンダーを頂戴した。 
       ミーティングルームへ移動して、Dr. Nguyen Van Kim と打ち合わせ 
・14 時 00 分： 退役軍人保養センター(公的機関) 到着 
      ・到着後、施設長にインタビュー開始 
      ・施設長の東さん(男性)・医師の香さん(女性)・事務員の女性が同席 










  USSH チーム 
      Nguyen Van Kim,  Nguyen Kim Hoa,  Nguyen Hoi Loan,  Nguyen Thu Trang 
  淑徳大学チーム 
   藤森雄介、佐藤成道、菊池結、Nugyen Thi Du(グエン尼)  
  社会事業大学/APASWE チーム 
   秋元樹 
 
◎調査日程 
月日 事項 備考 
11/21(水) 成田空港 10:00 発  
⇒ハノイ・ノイバイ国際空港 14:15 着(VN311) 
 
 




23(金) LANG TRE EM BIRLA 調査(公的児童養護施設) 
 
秋元先生合流 
24(土) 博母寺、Nen 寺を調査(私) 









27(火) ハノイ・ノイバイ国際空港 00:01 発 






年間で 10 日間入所する。 
 ・15 時 00 分：施設見学 
       ・慰霊施設が、施設内に整備されている 
       ・この日は、次期の受け入れ準備のため、入所者は皆無 
○ 11 月 23 日(金) 
・9 時 00 分：LANG TRE EM BIRLA (公的児童養護施設) 到着 
      この施設は、労働省のハノイ市局が管理しているハノイ市の家庭の事情を 
抱ている健康な子どもを対象とした児童養護施設で、18 歳までの入所が認めら
れており、日本(人)からの支援も手厚い。 
・10 時 00 分：施設見学 
・12 時 10 分：休憩を兼ねて市内散策へ 
           
○ 11 月 24 日(土) 
・8 時 50 分：博母寺 到着 
     ・食堂を営んでいる信者さんのリーダーMs. Nguyen Thi Bach Dong にインタビ
ュー開始 
途中、寺院内見学 
     ・寺院の信者さんが経営している寺院の敷地内にある食堂で、黒字分をすべて寺 
院に寄付したり、貧しい人々に着物や牛などの物資を提供したり、週末には病 
院へ弁当を届ける活動をしている。 
・11 時 50 分：休憩 
・13 時 40 分：急遽、提案を受け近くの寺院を調査 




・14 時 10 分：寺院での活動参加者 Ms. Dinh Thi Chi, Ms. Tran Thi Kim (寺院での名前：
Hoa Minh)へのインタビュー開始 
・Nen 寺に所属して、昼間 3 時間、週に 3 日間音楽法要や坐禅などの活動を
行い、週末には、病院などで活動している。女性が中心。 
・15 時 30 分：本堂にて、音楽法要見学 境内にて集合写真 
・16 時 00 分：秋元先生と打合せ 
○ 11 月 25 日(日) 
・7 時 30 分：霊山寺 到着、見学、インタビュ  ー
       ・病院へ配布する弁当の準備見学 
       ・寺院内の無料診察所見学 
       ・この寺院は、病院で患者が食べる朝食のお粥と昼食の弁当を毎日作って配
達し、月に 2 回、無料診療も行っている。 
       ・弁当準備では、Mr. Trang Luu Anh にインタビューしながら見学 
・11 時 20 分：釋女如賢御住職にインタビュ  ー
・13 時 00 分：休憩 
・14 時 10 分：霊山寺 出発 
○ 11 月 26 日(月) 
・10 時 00 分：デウーホテルの会議室で仏教会関係者として、範日雨副社長にインタビュー 
開始 
       仏教会における寺院活動の把握状況、本研究の紹介や協力のお願いなど 
・11 時 30 分：USSH との打合せ 
        ①科研申請やハノイでの研究補助申請の状況について 
         工芸科学基金などに申請した 
        ②報告書について 
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       ・この寺院は、病院で患者が食べる朝食のお粥と昼食の弁当を毎日作って配
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・10 時 00 分：デウーホテルの会議室で仏教会関係者として、範日雨副社長にインタビュー 
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        ③研究内容 
         ベトナムのソーシャルワークにおける仏教の可能性 
        ④来年度 
         中部・南部で調査することで一致 
         必要な協力は出来るだけ行い、先生方も同行する可能性も 
・13 時 40 分：昼食 ベトナム料理店 到着 
・15 時 00 分：市内見学 
・18 時 00 分：夕食 レストラン「garden」(ベトナム料理) 
       ・食事前に、協定書の調印式と記念撮影 
・21 時 40 分：ハノイ・ノイバイ国際空港 到着 
○ 11 月 27 日(火) 









第Ⅱ部 Trường Đại học Khoa học Xã                





1   PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI ĐẠI LÝ -TRẦN 
LỊCH SỬ, NĂNG LỰC NHẬP THẾ VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI 
 
  PGS.TS. Nguyễn Văn Kim 
                                                          Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐHQGHN                                                                            
1. Phật giáo trong tiến trình lịch sử - văn hoá dân tộc  
Với tư cách là một quốc gia thống nhất (được kiến dựng từ nhiều truyền thống văn 
hoá và các vương quốc cổ khác nhau), Phật giáo, một tôn giáo lớn của khu vực và thế 
giới, cũng đã sớm được truyền bá đến Việt Nam và nhiều vương quốc ở Đông Nam Á. 
Phật giáo truyền đến Việt Nam vào khoảng đầu Công nguyên và người ta đã biết đến một 
trung tâm Phật giáo đầu tiên là vùng Luy Lâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện 
nay. Lúc bấy giờ, Việt Nam đang là quốc gia bị Trung Quốc đô hộ. Trong bối cảnh xã hội 
có nhiều mâu thuẫn và phân hoá, cư dân bản địa, những người vốn quen với nghề làm 
nông, trồng lúa nước và thờ cúng Tổ tiên cũng như các vị thần tự nhiên, đã đón nhận Phật 
giáo với tinh thần khoan dung, hoà hợp. Phật giáo đã đem lại cho các cộng đồng cư dân 
Việt Nam những triết lý, luận giải mới về nỗi khổ và nguồn gốc muôn vàn nỗi khổ của 
con nguời, về Nghiệp và cách thức giải thoát, chấm dứt nỗi khổ đau. Với phương châm 
hành thiện và hướng thiện, trong bối cảnh dân tộc bị nô lệ, Phật giáo đã đem lại niền tin 
về lẽ sống, về sự bình đẳng, về đức hy sinh... đồng thời chuẩn bị những kháng lực cần 
thiết để đối diện với tư tưởng thống trị và ách nô dịch của đế chế phương Bắc. Với những 
giá trị đặc trưng đó, Phật giáo đã mau chóng trở thành một bộ phận hợp thành của văn 
hoá, tư duy dân tộc và tìm được vị thế vững chắc trong đời sống văn hoá Việt Nam.       
Từ khi những dòng, nhánh đầu tiên đến Việt Nam, Phật giáo đã trải qua khoảng 
2.000 năm lịch sử. Trong khoảng thời gian đó, Phật giáo đã trải qua nhiều quá trình 
chuyển biến mà đặc tính tiêu biểu là quá trình bản địa hoá, quá trình lan toả tương đối 
mau chóng đến nhiều vùng miền và các giai tầng xã hội. Trong suốt nhiều thế kỷ, các nhà 
truyền giáo, thương nhân và thuỷ thủ Ấn Độ đã đến nhiều vùng đất Việt Nam. Họ đã tiến 
hành buôn bán, định cư, lập các cơ sở sản xuất thủ công, thực hiện các nghi lễ tôn giáo, 
sinh hoạt văn hoá, nghệ thuật, phát triển thể chế chính trị v.v... Trong quá trình đó, không 
chỉ Phật giáo, Brahman, Hindu giáo cũng đã từng bước thâm nhập vào xã hội Việt Nam 
và Đông Nam Á. Các tập kinh như Jatakas (Bổn sinh), hay trường ca Ramayana đều có 
nhắc đến việc người Ấn đã vượt biển đến xứ Java, Sumatra và xứ vàng Suvarnabhumi 
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(Xứ vàng), hay Suvarnabvipa (Đảo vàng)1...  Mặt khác, theo các tuyến đường bộ, Phật 
giáo đã được truyền bá đến vùng Assam, vùng thượng Miến (Myanmar) để đến Vân Nam. 
Mặt khác, theo lưu vực của các dòng sông Menam, Mekong và sông Mun.... Phật giáo 
cũng được truyền vào vùng Đông Nam Á bán đảo. Chính tuyến đường này dẫn đến vùng 
Bassak ở trung lưu Mekong. Nhiều khả năng, các nhà truyền giáo Ấn Độ cũng đã theo 
các tuyến sông và giao thông bộ để truyền bá tôn giáo vào Việt Nam và vùng Nam Trung 
Hoa. Như vậy, do có vị trí giao thông tương đối thuận lợi lại nằm ở vị trí cầu nối giữa các 
không gian văn hoá khu vực, từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, Phật giáo đã được 
truyền bá đến Việt Nam. Điều chắc chắn là, kinh Bát Nhã (Trí tuệ, Prajna) đã được phổ 
biến ở Việt Nam. Dựa trên bộ kinh này mà Luận sư Nagarjuna (Long Thọ, thế kỷ II SCN) 
đã đề xướng thuyết Trung luận nổi tiếng, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng Phật giáo Việt 
Nam mà khởi nguyên là các dòng Thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi và Vô ngôn thông.  
Sự truyền bá Phật giáo đến Việt Nam đã diễn ra liên tục trong nhiều thế kỷ với vai 
trò của người Ấn, Tây Á, Trung Hoa và cả người Việt Nam sang Trung Quốc, Ấn Độ học 
đạo. Những tên tuổi như Khuy Xung, Huệ Diệm, Trí Hành, Đại Thặng Đăng... là những 
tấm gương về hành đạo. Họ đã vượt qua nhiều thách thức, hiểm nguy để đến Đông Nam 
Á rồi Ấn Độ (Thiên Trúc) tu luyện, tiếp nhận Phật giáo. Cũng cần phải nói thêm là, vào 
thời Hán (206TCN-220) trong vòng quản lý của đế chế Hán, đã hình thành ba trung tâm 
Phật giáo là Lạc Dương (sông Lạc Thuỷ), Bành Thành (sông Trường Giang) và Luy Lâu 
(sông Hồng). Một số nhà sư như Khương Tăng Hội, đã xuất gia tại Giao Châu, trở thành 
Thiền sư lỗi lạc rồi mới đến Trung Hoa truyền giáo. Là trung tâm chính trị của chính 
quyền đô hộ đồng thời là đầu mối giao thương khu vực trong nhiều thế kỷ, Luy Lâu đã có 
nhiều điều kiện để trở thành trung tâm tôn giáo lớn. Theo sách “Thiền uyển tập anh ngữ 
lục” dẫn lời sư Đàm Thiên trả lời vua Tuỳ Văn Đế thì: “Xứ Giao Châu có đường thông 
sang Thiên Trúc. Phật giáo vào Trung Quốc chưa phổ cập đến Giang Đông mà xứ ấy đã 
xây ở Liên Lâu hơn 20 bảo tháp, độ được hơn 500 vị tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi. 
Thế là xứ ấy theo đạo Phật trước ta. Bấy giờ các vị sư Ma-ha-kỳ-vực, Khương Tăng Hội, 
Chi Cương Lương, Mâu Bác đến ở đó truyền đạo”2. Trong thời gian đó, Phật giáo Đại 
thừa (Mahayana) đã được truyền bá sâu rộng đến Việt Nam.      
                                                          
1 Năm 300 TCN, dưới thòi hoàng đế Asoka, sau đại hội kiết tập kinh điển lần thứ ba, có nhiều phái đoàn truyền giao 
đã được cử ra nước ngoài. Trong số đó, có một phái đoàn do hai cao tăng Uttarra và Sona đã đến Sunavarbhumi 
(Miến Điện), sau đó tiếp tục đến Thái Lan truyền giáo. Có học giả Trung Hoa cho rằng, hai vị đã đến “Giao Châu” 
truyền giáo ở thành Nê Lê, ở đó còn có bảo tháp Asoka. Thành Nê Lê được xác định là vùng Đồ Sơn, thuộc Hải 
Phòng, Việt Nam hiện nay. Xem Nguyễn Tài Thư (Cb.): Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 
1988, tr.22. 
2  Dẫn theo Thiền uyển tập anh ngữ lục, Truyện Thông Diệu. Cuốn sách về lịch sử Phật giáo, viết từ thế kỷ XI đến 
đầu thế kỷ XIII.  
Đến thế kỷ X, sau khi phục hưng được nền độc lập dân tộc, Ngô Quyền xưng 
vương “đặt trăm quan, chế định triều nghi, phẩm phục”3. Thiết chế chính trị đó, theo nhận 
xét của Ngô Sĩ Liên “có thể thấy được quy mô của đế vương”4. Đến thời Đinh (968-980), 
Đinh Bộ Lĩnh (cq: 970-979) đã xưng Đế và “đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời Kinh ấp về 
Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào xây cung điện, đặt triều nghi”5, chuẩn 
bị những bước đi mới, căn bản cho sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Một kỷ nguyên mới, 
phát triển rực rỡ của Văn minh Đại Việt bắt đầu6.  
Sau khi nhà Lý (1009-1225) giành được vương quyền, Lý Công Uẩn đã quyết định 
thiên đô về Thăng Long. Hẳn người khai sáng triều Lý muốn đưa trung tâm chính trị của 
quốc gia tự chủ vào sâu hơn nội địa nhằm hạn chế sự uy hiếp của các nước phương Nam 
như Champa, Chân Lạp7. Thời bấy giờ, các nước này đều muốn tranh giành ảnh hưởng 
với Đại Việt; kiểm soát, chiếm lĩnh hệ thống hải thương Đông Nam Á đồng thời thiết lập 
mối liên hệ trực tiếp với đế chế Trung Hoa và thị trường Đông Á8. Trong bối cảnh đó, 
quốc gia Đại Việt đã không ngừng củng cố quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự khẳng định 
vị thế ở Đông Á. Trong ý nghĩa đó, sự trường tồn và sức mạnh của Thăng Long là biểu 
trưng cho tinh thần độc lập của một dân tộc. Trong thế đi lên của một dân tộc, các triều 
đại Lý, Trần (1226-1400) đều có ý thức mạnh mẽ trong việc mở rộng mối quan hệ bang 
giao với các quốc gia láng giềng. Bằng nhiều biện pháp chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại 
giao, chính quyền Thăng Long luôn giành được quyền chủ động và năng lực đối ngoại 
cao trong quan hệ với các quốc gia khu vực. 
Trên phương diện tư tưởng, trải qua hơn mười thế kỷ, Nho - Phật - Đạo đã sớm 
thâm nhập vào Việt Nam nhưng đều chưa hội đủ những điều kiện cần thiết để có thể trở 
                                                          
3 Ngô Sỹ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 1993, tr.204.   
4 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Sđd, tr.205.   
5 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Sđd, tr.211.   
6
 John K. Fairbank - Edwin O.Reischauer - Albert M. Craig: East Asia - Tradition and Transformation, Harvard 
University Press, 1973, pp.258-267. Trong công trình nghiên cứu của mình, A. Toynbee đã coi Triều Tiên, Nhật Bản 
và Việt Nam là ba nền văn minh, thuộc vào một phân loại (sous-classe) có thể gọi là những “Văn minh vệ tinh” 
(Civilisation satellites). Xem Arnold Toybee: Nghiên cứu về lịch sử - Một cách thức diễn giải, Nxb. Thế Giới, 2002, 
tr.61.  
7 Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG HN: Lý Công Uẩn và vương triều Lý, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2001, 
tr.113-120; Ủy ban Nhân dân Tp Hà Nội: Kỷ yếu Hội thảo khoa học 1000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng 
Long, Nxb. Thế Giới, H., 2009, tr.74-84 &  97-103; A.B. Poliacốp: Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X-XIV, 
Nxb. Chính trị Quốc gia và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, H., 1996, tr.74.   
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(Xứ vàng), hay Suvarnabvipa (Đảo vàng)1...  Mặt khác, theo các tuyến đường bộ, Phật 
giáo đã được truyền bá đến vùng Assam, vùng thượng Miến (Myanmar) để đến Vân Nam. 
Mặt khác, theo lưu vực của các dòng sông Menam, Mekong và sông Mun.... Phật giáo 
cũng được truyền vào vùng Đông Nam Á bán đảo. Chính tuyến đường này dẫn đến vùng 
Bassak ở trung lưu Mekong. Nhiều khả năng, các nhà truyền giáo Ấn Độ cũng đã theo 
các tuyến sông và giao thông bộ để truyền bá tôn giáo vào Việt Nam và vùng Nam Trung 
Hoa. Như vậy, do có vị trí giao thông tương đối thuận lợi lại nằm ở vị trí cầu nối giữa các 
không gian văn hoá khu vực, từ những thế kỷ trước, sau Công nguyên, Phật giáo đã được 
truyền bá đến Việt Nam. Điều chắc chắn là, kinh Bát Nhã (Trí tuệ, Prajna) đã được phổ 
biến ở Việt Nam. Dựa trên bộ kinh này mà Luận sư Nagarjuna (Long Thọ, thế kỷ II SCN) 
đã đề xướng thuyết Trung luận nổi tiếng, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng Phật giáo Việt 
Nam mà khởi nguyên là các dòng Thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi và Vô ngôn thông.  
Sự truyền bá Phật giáo đến Việt Nam đã diễn ra liên tục trong nhiều thế kỷ với vai 
trò của người Ấn, Tây Á, Trung Hoa và cả người Việt Nam sang Trung Quốc, Ấn Độ học 
đạo. Những tên tuổi như Khuy Xung, Huệ Diệm, Trí Hành, Đại Thặng Đăng... là những 
tấm gương về hành đạo. Họ đã vượt qua nhiều thách thức, hiểm nguy để đến Đông Nam 
Á rồi Ấn Độ (Thiên Trúc) tu luyện, tiếp nhận Phật giáo. Cũng cần phải nói thêm là, vào 
thời Hán (206TCN-220) trong vòng quản lý của đế chế Hán, đã hình thành ba trung tâm 
Phật giáo là Lạc Dương (sông Lạc Thuỷ), Bành Thành (sông Trường Giang) và Luy Lâu 
(sông Hồng). Một số nhà sư như Khương Tăng Hội, đã xuất gia tại Giao Châu, trở thành 
Thiền sư lỗi lạc rồi mới đến Trung Hoa truyền giáo. Là trung tâm chính trị của chính 
quyền đô hộ đồng thời là đầu mối giao thương khu vực trong nhiều thế kỷ, Luy Lâu đã có 
nhiều điều kiện để trở thành trung tâm tôn giáo lớn. Theo sách “Thiền uyển tập anh ngữ 
lục” dẫn lời sư Đàm Thiên trả lời vua Tuỳ Văn Đế thì: “Xứ Giao Châu có đường thông 
sang Thiên Trúc. Phật giáo vào Trung Quốc chưa phổ cập đến Giang Đông mà xứ ấy đã 
xây ở Liên Lâu hơn 20 bảo tháp, độ được hơn 500 vị tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi. 
Thế là xứ ấy theo đạo Phật trước ta. Bấy giờ các vị sư Ma-ha-kỳ-vực, Khương Tăng Hội, 
Chi Cương Lương, Mâu Bác đến ở đó truyền đạo”2. Trong thời gian đó, Phật giáo Đại 
thừa (Mahayana) đã được truyền bá sâu rộng đến Việt Nam.      
                                                          
1 Năm 300 TCN, dưới thòi hoàng đế Asoka, sau đại hội kiết tập kinh điển lần thứ ba, có nhiều phái đoàn truyền giao 
đã được cử ra nước ngoài. Trong số đó, có một phái đoàn do hai cao tăng Uttarra và Sona đã đến Sunavarbhumi 
(Miến Điện), sau đó tiếp tục đến Thái Lan truyền giáo. Có học giả Trung Hoa cho rằng, hai vị đã đến “Giao Châu” 
truyền giáo ở thành Nê Lê, ở đó còn có bảo tháp Asoka. Thành Nê Lê được xác định là vùng Đồ Sơn, thuộc Hải 
Phòng, Việt Nam hiện nay. Xem Nguyễn Tài Thư (Cb.): Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 
1988, tr.22. 
2  Dẫn theo Thiền uyển tập anh ngữ lục, Truyện Thông Diệu. Cuốn sách về lịch sử Phật giáo, viết từ thế kỷ XI đến 
đầu thế kỷ XIII.  
Đến thế kỷ X, sau khi phục hưng được nền độc lập dân tộc, Ngô Quyền xưng 
vương “đặt trăm quan, chế định triều nghi, phẩm phục”3. Thiết chế chính trị đó, theo nhận 
xét của Ngô Sĩ Liên “có thể thấy được quy mô của đế vương”4. Đến thời Đinh (968-980), 
Đinh Bộ Lĩnh (cq: 970-979) đã xưng Đế và “đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời Kinh ấp về 
Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào xây cung điện, đặt triều nghi”5, chuẩn 
bị những bước đi mới, căn bản cho sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Một kỷ nguyên mới, 
phát triển rực rỡ của Văn minh Đại Việt bắt đầu6.  
Sau khi nhà Lý (1009-1225) giành được vương quyền, Lý Công Uẩn đã quyết định 
thiên đô về Thăng Long. Hẳn người khai sáng triều Lý muốn đưa trung tâm chính trị của 
quốc gia tự chủ vào sâu hơn nội địa nhằm hạn chế sự uy hiếp của các nước phương Nam 
như Champa, Chân Lạp7. Thời bấy giờ, các nước này đều muốn tranh giành ảnh hưởng 
với Đại Việt; kiểm soát, chiếm lĩnh hệ thống hải thương Đông Nam Á đồng thời thiết lập 
mối liên hệ trực tiếp với đế chế Trung Hoa và thị trường Đông Á8. Trong bối cảnh đó, 
quốc gia Đại Việt đã không ngừng củng cố quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự khẳng định 
vị thế ở Đông Á. Trong ý nghĩa đó, sự trường tồn và sức mạnh của Thăng Long là biểu 
trưng cho tinh thần độc lập của một dân tộc. Trong thế đi lên của một dân tộc, các triều 
đại Lý, Trần (1226-1400) đều có ý thức mạnh mẽ trong việc mở rộng mối quan hệ bang 
giao với các quốc gia láng giềng. Bằng nhiều biện pháp chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại 
giao, chính quyền Thăng Long luôn giành được quyền chủ động và năng lực đối ngoại 
cao trong quan hệ với các quốc gia khu vực. 
Trên phương diện tư tưởng, trải qua hơn mười thế kỷ, Nho - Phật - Đạo đã sớm 
thâm nhập vào Việt Nam nhưng đều chưa hội đủ những điều kiện cần thiết để có thể trở 
                                                          
3 Ngô Sỹ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 1993, tr.204.   
4 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Sđd, tr.205.   
5 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Sđd, tr.211.   
6
 John K. Fairbank - Edwin O.Reischauer - Albert M. Craig: East Asia - Tradition and Transformation, Harvard 
University Press, 1973, pp.258-267. Trong công trình nghiên cứu của mình, A. Toynbee đã coi Triều Tiên, Nhật Bản 
và Việt Nam là ba nền văn minh, thuộc vào một phân loại (sous-classe) có thể gọi là những “Văn minh vệ tinh” 
(Civilisation satellites). Xem Arnold Toybee: Nghiên cứu về lịch sử - Một cách thức diễn giải, Nxb. Thế Giới, 2002, 
tr.61.  
7 Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG HN: Lý Công Uẩn và vương triều Lý, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, H., 2001, 
tr.113-120; Ủy ban Nhân dân Tp Hà Nội: Kỷ yếu Hội thảo khoa học 1000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng 
Long, Nxb. Thế Giới, H., 2009, tr.74-84 &  97-103; A.B. Poliacốp: Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X-XIV, 
Nxb. Chính trị Quốc gia và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, H., 1996, tr.74.   
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thành bệ đỡ về văn hoá và nền tảng cho việc xây dựng một đường lối trị quốc. Sự lựa 
chọn của các triều đại từ Đinh, Lê, Lý, Trần với Phật giáo đã thể hiện tầm nhìn, sự mẫn 
cảm chính trị sâu sắc. Trong thế đi lên của một dân tộc, quốc gia Đại Việt đang kiếm tìm 
và muốn dựa vào đức khoan dung cùng chiều sâu triết luận của Phật giáo để chấn hưng 
đất nước. Như vậy, khi nói về thời đại văn hoá Lý - Trần với sự toả rạng của Văn hoá 
Phật giáo thì cũng không nên quên rằng ngay từ thế kỷ X, tư tưởng trị quốc bao trùm 
cũng như cấu trúc của thiết chế chính trị đều dựa vào nền tảng Phật giáo.      
Đến cuối thế kỷ XIV trong thế suy vi của thể chế chính trị, Phật giáo cũng ngày 
càng mất vai trò và ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, từng bước Nho giáo (mà căn bản là 
Tống Nho) đã trỗi dậy và trở thành dòng tư tưởng chủ đạo từ thế kỷ XV. Nho giáo đã 
đem đến một tư duy chính trị mới, những cơ sở để xây dựng một thiết chế xã hội, văn hoá 
mới9. Tuy nhiên, trong các vùng quê, với nhiều tầng lớp xã hội, Phật giáo đã thấm sâu 
vào trong tư tưởng và nếp sống và niềm tin tôn giáo. Kết quả là, cho đến thời cận hiện đại, 
ở Việt Nam đã hình thành thế cục đan xen, hoà hợp của Tam giáo với Nho giáo - Phật 
giáo - Đạo giáo. Sự đan xen, hoà hợp đó đã tạo nên một đặc tính tiêu biểu trong  đời sống 
văn hoá, tư tưởng và tôn giáo của Việt Nam.  
 
2. Năng lực nhập thế của Phật giáo - Trường hợp Trần Nhân Tông. 
Có hai đặc điểm cơ bản khi Phật giáo truyền bá vào Việt Nam đó là Việt Nam lúc 
bấy giờ đang ở vào thời kỳ Bắc thuộc, và thứ hai là văn hoá Việt Nam vốn tồn duy trong 
những cộng đồng văn hoá đa dạng, theo tín ngưỡng đa thần. Bước vào kỷ nguyên độc lập, 
trong thế đi lên của một dân tộc độc lập, Phật giáo đã hoà mình với những phát triển 
chung của dân tộc. Nhiều nhà sư đã trở thành các trí thức tiêu biểu, các nhà hoạt động 
chính trị, ngoại giao nổi tiếng. Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, mở mang bang giao 
quốc tế... của vương triều Lý thu được nhiều thành công không thể không tính đến vai trò 
của các Thiền sư, nhà tu hành Phật giáo như Từ Đạo Hạnh, Mãn Giác, Nguyễn Minh 
Không, Giác Hải… Mặt khác, dựa vào Phật giáo làm bệ đỡ tư tưởng, các đấng quân 
                                                          
9 Từ thời Trần Thái Tông, Nho giáo đã trở thành một bộ phận của tư tưởng xã hội, đường lối trị quốc và phát triển 
văn hoá. Việc biên soạn các bộ luật, điển chương về cơ bản đều tuân thủ theo tinh thần, nguyên tắc của Nho giáo. 
Trước nhiều biểu hiện “lệch lạc” trong quan hệ gia đình, xã hội nên năm 1315 nhà Trần đã đề ra quy định cấm cha 
con, vợ chồng và nô tỳ trong một nhà tố cáo lẫn nhau. Chế độ kỵ huý cũng được đặt ra. Hệ thống khoa cử, giáo 
dục cũng ngày một thể hiện tinh thần nhất nguyên Nho giáo. Xem Yu Insun: Luật và xã hội Việt Nam thé kỷ XVII-
XVIII, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1994. Cũng có thể tham khảo thêm bài của GS. Yu: Luật pháp triều Lý - Sự 
tiếp thu luật nhà Đường và ảnh hưởng của nó tới hình luật triều Lê, trong: Lý Công Uẩn và vương triều lý, Nxb. 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, tr.205-234. 
vương triều Lý đã tự mình cũng trở thành các Vua - thần, tức vừa làm chính trị vừa tôn 
vinh Phật giáo, ủng hộ Phật giáo. Các bộ sử Việt Nam như Việt sử lược, Đại Việt sử ký 
toàn thư, An Nam chí lược... đều cho thấy nhà Lý đã dành những khoản đầu tư lớn cho 
việc xây dựng các trung tâm tôn giáo; biên dịch, biên soạn, truyền bá giáo lý và phát triển 
giáo hội.  
Đến thời Trần, Phật giáo vẫn là tôn giáo giữ vị trí trung tâm của đất nước. Sau 
cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất, đến cuối thế kỷ XIII, dân tộc Đại 
Việt lại phải hai lần đứng dậy chống lại âm mưu thôn tính, xâm lược của đế chế phương 
Bắc. Trong bối cảnh đó, Trần Nhân Tông đã nổi lên như một vị vua anh hùng của dân tộc, 
trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến năm 1285 và 1288 đem lại sự nghiệp toàn thắng cho 
Đại Việt. Trên phương diện tôn giáo, ông chính là người khai sáng Thiền phái Trúc Lâm. 
Được vua cha và Tuệ Trung thượng sĩ trực tiếp truyền dạy Phật pháp, rất mộ đạo từ khi 
còn ở ngôi, vua Nhân Tông đã có tâm thế của một nhà tu hành và truyền giáo. Toàn thư 
viết: “Vua nhân từ hoà nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp trung hưng sáng ngời thuở trước, 
thực là bậc vua hiền của nhà Trần. Song để tâm nơi kinh Phật, tuy nói là để siêu thoát, 
nhưng đó không phải là đạo trung dung của thánh nhân”10. Sách Tam tổ thực lục cũng có 
nhận xét: “Điều Ngự thánh tính thông minh, hiếu học, nhiều tài, đọc khắp các loại sách, 
thông suốt cả nội điển (Phật học) lẫn ngoại điển, thường mời các vị Thiền khách tới cùng 
giảng Thiền học. Điều Ngự cũng tìm tới tham khảo Tuệ Trung Thượng sĩ và do đó thâm 
nhập được cốt tuỷ của Thiền học, cho nên thường lấy tư cách đệ tử để đối đãi với Tuệ 
Trung”11. 
Sau khi xuất gia năm 1299, đức Phật hoàng là người có ý thức mạnh mẽ trong việc 
xây dựng và củng cố một giáo hội thống nhất. Tuy về tu ở chùa Yên Tử nhưng Nhân 
Tông vẫn thường xuyên đến nhiều chùa để thuyết pháp. Theo Tam tổ thực lục, viết năm 
1304 thì Trúc Lâm đã “đi khắp các chốn thôn quê, trừ bỏ các dâm từ và dạy dân thực 
hành thập thiện”12. Rõ ràng, Nhân Tông muốn sử dụng những nguyên tắc của Phật giáo 
làm cơ sở xây dựng thiết chế chính trị và đạo đức xã hội. Ở ông, dù thời gian nào trong 
cuộc đời cũng thật khó mà có thể phân định giữa tâm thế tôn giáo và hành trạng xã hội, 
giữa việc đời với việc đạo. Ngay cả khi xuất gia, trong sắc màu tôn giáo và tấm áo cà sa 
của Phật giáo, Trúc Lâm đệ nhất tổ vẫn luôn trăn trở trước những công việc của đất nước. 
                                                          
10
 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Sđd, tr.44.  
11 Xem Nguyễn Lang: Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập 1, Nxb. Văn học, H., 1992, tr.334. 
12 Dẫn theo Hà Văn Tấn: Phật giáo từ Ngô đến Trần (Thế kỷ X-XIV), trong: Nguyễn Tài Thư (Cb.): Lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 1988, tr.248. 
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thành bệ đỡ về văn hoá và nền tảng cho việc xây dựng một đường lối trị quốc. Sự lựa 
chọn của các triều đại từ Đinh, Lê, Lý, Trần với Phật giáo đã thể hiện tầm nhìn, sự mẫn 
cảm chính trị sâu sắc. Trong thế đi lên của một dân tộc, quốc gia Đại Việt đang kiếm tìm 
và muốn dựa vào đức khoan dung cùng chiều sâu triết luận của Phật giáo để chấn hưng 
đất nước. Như vậy, khi nói về thời đại văn hoá Lý - Trần với sự toả rạng của Văn hoá 
Phật giáo thì cũng không nên quên rằng ngay từ thế kỷ X, tư tưởng trị quốc bao trùm 
cũng như cấu trúc của thiết chế chính trị đều dựa vào nền tảng Phật giáo.      
Đến cuối thế kỷ XIV trong thế suy vi của thể chế chính trị, Phật giáo cũng ngày 
càng mất vai trò và ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, từng bước Nho giáo (mà căn bản là 
Tống Nho) đã trỗi dậy và trở thành dòng tư tưởng chủ đạo từ thế kỷ XV. Nho giáo đã 
đem đến một tư duy chính trị mới, những cơ sở để xây dựng một thiết chế xã hội, văn hoá 
mới9. Tuy nhiên, trong các vùng quê, với nhiều tầng lớp xã hội, Phật giáo đã thấm sâu 
vào trong tư tưởng và nếp sống và niềm tin tôn giáo. Kết quả là, cho đến thời cận hiện đại, 
ở Việt Nam đã hình thành thế cục đan xen, hoà hợp của Tam giáo với Nho giáo - Phật 
giáo - Đạo giáo. Sự đan xen, hoà hợp đó đã tạo nên một đặc tính tiêu biểu trong  đời sống 
văn hoá, tư tưởng và tôn giáo của Việt Nam.  
 
2. Năng lực nhập thế của Phật giáo - Trường hợp Trần Nhân Tông. 
Có hai đặc điểm cơ bản khi Phật giáo truyền bá vào Việt Nam đó là Việt Nam lúc 
bấy giờ đang ở vào thời kỳ Bắc thuộc, và thứ hai là văn hoá Việt Nam vốn tồn duy trong 
những cộng đồng văn hoá đa dạng, theo tín ngưỡng đa thần. Bước vào kỷ nguyên độc lập, 
trong thế đi lên của một dân tộc độc lập, Phật giáo đã hoà mình với những phát triển 
chung của dân tộc. Nhiều nhà sư đã trở thành các trí thức tiêu biểu, các nhà hoạt động 
chính trị, ngoại giao nổi tiếng. Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, mở mang bang giao 
quốc tế... của vương triều Lý thu được nhiều thành công không thể không tính đến vai trò 
của các Thiền sư, nhà tu hành Phật giáo như Từ Đạo Hạnh, Mãn Giác, Nguyễn Minh 
Không, Giác Hải… Mặt khác, dựa vào Phật giáo làm bệ đỡ tư tưởng, các đấng quân 
                                                          
9 Từ thời Trần Thái Tông, Nho giáo đã trở thành một bộ phận của tư tưởng xã hội, đường lối trị quốc và phát triển 
văn hoá. Việc biên soạn các bộ luật, điển chương về cơ bản đều tuân thủ theo tinh thần, nguyên tắc của Nho giáo. 
Trước nhiều biểu hiện “lệch lạc” trong quan hệ gia đình, xã hội nên năm 1315 nhà Trần đã đề ra quy định cấm cha 
con, vợ chồng và nô tỳ trong một nhà tố cáo lẫn nhau. Chế độ kỵ huý cũng được đặt ra. Hệ thống khoa cử, giáo 
dục cũng ngày một thể hiện tinh thần nhất nguyên Nho giáo. Xem Yu Insun: Luật và xã hội Việt Nam thé kỷ XVII-
XVIII, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1994. Cũng có thể tham khảo thêm bài của GS. Yu: Luật pháp triều Lý - Sự 
tiếp thu luật nhà Đường và ảnh hưởng của nó tới hình luật triều Lê, trong: Lý Công Uẩn và vương triều lý, Nxb. 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, tr.205-234. 
vương triều Lý đã tự mình cũng trở thành các Vua - thần, tức vừa làm chính trị vừa tôn 
vinh Phật giáo, ủng hộ Phật giáo. Các bộ sử Việt Nam như Việt sử lược, Đại Việt sử ký 
toàn thư, An Nam chí lược... đều cho thấy nhà Lý đã dành những khoản đầu tư lớn cho 
việc xây dựng các trung tâm tôn giáo; biên dịch, biên soạn, truyền bá giáo lý và phát triển 
giáo hội.  
Đến thời Trần, Phật giáo vẫn là tôn giáo giữ vị trí trung tâm của đất nước. Sau 
cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ nhất, đến cuối thế kỷ XIII, dân tộc Đại 
Việt lại phải hai lần đứng dậy chống lại âm mưu thôn tính, xâm lược của đế chế phương 
Bắc. Trong bối cảnh đó, Trần Nhân Tông đã nổi lên như một vị vua anh hùng của dân tộc, 
trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến năm 1285 và 1288 đem lại sự nghiệp toàn thắng cho 
Đại Việt. Trên phương diện tôn giáo, ông chính là người khai sáng Thiền phái Trúc Lâm. 
Được vua cha và Tuệ Trung thượng sĩ trực tiếp truyền dạy Phật pháp, rất mộ đạo từ khi 
còn ở ngôi, vua Nhân Tông đã có tâm thế của một nhà tu hành và truyền giáo. Toàn thư 
viết: “Vua nhân từ hoà nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp trung hưng sáng ngời thuở trước, 
thực là bậc vua hiền của nhà Trần. Song để tâm nơi kinh Phật, tuy nói là để siêu thoát, 
nhưng đó không phải là đạo trung dung của thánh nhân”10. Sách Tam tổ thực lục cũng có 
nhận xét: “Điều Ngự thánh tính thông minh, hiếu học, nhiều tài, đọc khắp các loại sách, 
thông suốt cả nội điển (Phật học) lẫn ngoại điển, thường mời các vị Thiền khách tới cùng 
giảng Thiền học. Điều Ngự cũng tìm tới tham khảo Tuệ Trung Thượng sĩ và do đó thâm 
nhập được cốt tuỷ của Thiền học, cho nên thường lấy tư cách đệ tử để đối đãi với Tuệ 
Trung”11. 
Sau khi xuất gia năm 1299, đức Phật hoàng là người có ý thức mạnh mẽ trong việc 
xây dựng và củng cố một giáo hội thống nhất. Tuy về tu ở chùa Yên Tử nhưng Nhân 
Tông vẫn thường xuyên đến nhiều chùa để thuyết pháp. Theo Tam tổ thực lục, viết năm 
1304 thì Trúc Lâm đã “đi khắp các chốn thôn quê, trừ bỏ các dâm từ và dạy dân thực 
hành thập thiện”12. Rõ ràng, Nhân Tông muốn sử dụng những nguyên tắc của Phật giáo 
làm cơ sở xây dựng thiết chế chính trị và đạo đức xã hội. Ở ông, dù thời gian nào trong 
cuộc đời cũng thật khó mà có thể phân định giữa tâm thế tôn giáo và hành trạng xã hội, 
giữa việc đời với việc đạo. Ngay cả khi xuất gia, trong sắc màu tôn giáo và tấm áo cà sa 
của Phật giáo, Trúc Lâm đệ nhất tổ vẫn luôn trăn trở trước những công việc của đất nước. 
                                                          
10
 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 1, Sđd, tr.44.  
11 Xem Nguyễn Lang: Việt Nam Phật giáo sử luận, Tập 1, Nxb. Văn học, H., 1992, tr.334. 
12 Dẫn theo Hà Văn Tấn: Phật giáo từ Ngô đến Trần (Thế kỷ X-XIV), trong: Nguyễn Tài Thư (Cb.): Lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 1988, tr.248. 
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Là người có biệt tài tổ chức, sự chuyển giao quyền lực êm thấm cho con Trần Anh 
Tông/vương quyền (1293-1314) và hơn thế là giáo hội cho sư Pháp Loa/thần quyền 
(1284-1330) để nhà sư trẻ tuổi, tài danh này trở thành tổ thứ hai của phái Trúc Lâm đã thể 
hiện tầm nhìn của ông vì sự phát triển tiếp nối, ổn định của Phật giáo và đất nước.  
Vốn là thế tử, trở thành người đứng đầu chính thể 14 năm (1278-1293) rồi đảm 
đương cương vị Thái thượng hoàng 5 năm (1293-1299) và cuối cùng được tôn vinh là 
Trúc Lâm đệ nhất tổ 8 năm (1299-1307), Trần Nhân Tông không chỉ là nhà chính trị mà 
còn là nhà quân sự chiến lược, ông không chỉ là người giữ ngôi vị cao nhất của họ Trần 
mà còn là người đứng đầu đất nước, không chỉ là nhà yêu nước mà còn là người có tư 
duy chính trị tầm cỡ khu vực. Trên phương diện tôn giáo, ông vừa là nhà tu hành có tri 
thức uyên bác, vừa đóng vai trò của người khai sáng đồng thời là thủ lĩnh tôn giáo. Trần 
Nhân Tông là minh chứng của sự hoà luyện giữa chính trị và tôn giáo một cách tự nhiên, 
không có sự phân định rõ rệt. Có thể coi xu thế nhất thể hoá này là một bước chuyển, thể 
hiện sức sống mạnh mẽ và sự phát triển về ý thức chính trị, ý niệm về vương quyền của 
giới quý tộc Trần. Do vậy, mọi tâm thế, hành trạng của ông đều có nhiều ảnh hưởng đến 
tâm thức dân tộc thời đại bấy giờ13. Tuy nhiên, với việc về Yên Tử tu luyện, chính Trúc 
Lâm đã hướng tư duy chính trị của giới cầm quyền Thăng Long cũng như tình cảm tôn 
giáo của dân tộc về với vùng Địa - chiến lược Đông Bắc. Cuộc “thiên di” đó không chỉ 
mở rộng tầm văn hóa của chính quyền Thăng Long với các trung tâm Phật giáo Yên Tử, 
Quỳnh Lâm, Vân Đồn... mà còn tạo nên một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa, 
thúc đẩy sự hội nhập của Đại Việt với các quốc gia khu vực. 
Bên cạnh đó, trong các hoạt động xã hội hết sức phong phú, sau khi xuất gia, Trần 
Nhân Tông cũng dành nhiều mối quan tâm đến vùng biên viễn phía Nam. Trúc Lâm từng 
đến tận Bố Chính (Bố Trạch, Quảng Bình) lập am Tri Kiến ở đó và năm 1301 đã thực 
hiện một chuyến “vân du” sang Champa thăm kinh đô Vijaya của vua Chế Mân. Chuyến 
đi kéo dài 8 tháng, rời Yên Tử tháng 3 đến tháng 11 mới trở về nước. Là người xuất gia 
nhưng tâm của Nhân Tông chưa thể định. Hẳn là Thiền tổ Trúc Lâm vẫn canh cánh với 
nhiều việc đại sự quốc gia cũng như mối nguy đất nước14. Hành trạng đó của Nhân Tông 
                                                          
13 Đánh giá về công lao của Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, Ngô Sĩ Liên chép: “Thánh Tông nối nghiệp 
Thái Tông, giữa chừng gặp tai hoạ giặc vào cướp, đã uỷ nhiệm tướng thần cùng với Nhân Tông chung sức, cùng 
nhau vượt qua, khiến cho thiên hạ đã tan mà hợp, xã tắc đã nguy mà lại yên, suốt đời Trần không còn nạn xâm 
lược của giặc Hồ nữa. Công lao ấy to lớn lắm”. Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, Sđd, tr.67.  
14 Tháng 4-1289, trong dịp định công dẹp giặc Nguyên, vẫn còn có người chưa bằng lòng, Thượng hoàng Trần 
Thánh Tông đã dụ rằng: “Nếu các khanh biết chắc giặc Hồ không vào cướp nữa thì nói cho trẫm biết, dù có thăng 
đến cực phẩm trẫm cũng không tiếc. Nếu không thế mà đã vội thưởng hậu, vạn nhất giặc Hồ trở lại, các khanh lại 
lập công nữa thì trẫm lấy gì mà thưởng để khuyến khích thiên hạ’’, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, tr.64. 
diễn ra trong bối cảnh hiểm hoạ từ phương Bắc vẫn là mối đe doạ lớn của Đại Việt. Mặc 
dù chịu thất bại trong ba cuộc xâm lược nhưng nhà Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định thôn 
tính và liên tục gây sức ép về chính trị, ngoại giao đối với quốc gia Đại Việt15. Năm 1293, 
Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt (1260-1295) vẫn cho lập “An Nam hành tỉnh” để “đợi lệnh 
tiến đánh”. Phải đến khi y chết, nhà Nguyên mới chịu bãi binh.  
Trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Chiêm Thành, Thượng hoàng Trần 
Nhân Tông là người có công lớn. Năm 1293 đức vua Nhân Tông (cq: 1278-1293) đã 
nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông (cq: 1293-1314) để lui về làm Thái Thượng 
hoàng. Năm 1299, lúc 41 tuổi, Thượng hoàng đi tu và trở thành vị Sư tổ khai sinh ra 
Thiền phái trúc lâm. Trần Nhân Tông đã chọn vùng núi Yên Tử, vùng đất có địa thế 
chiến lược miền Đông Bắc để tự mình trở thành chỗ dựa tinh thần cho chính quyền 
Thăng Long. Từ vùng núi cao Yên Tử, ông đã có một tầm nhìn xa rộng về vị trí địa - 
quân sự cũng như tiềm năng kinh tế của vùng đất phương Nam16.  
Năm 1301, với tư cách là Thượng hoàng và nhà tu hành thấu hiểu việc đời, việc 
đạo, Trần Nhân Tông đã xuống núi thực hiện chuyến vi hành vào phương Nam, thăm 
vương quốc Champa của Chế Mân (vốn là Thái tử Harajit), nguyên đồng minh của Đại 
Việt trong ba cuộc kháng chiến chống đế chế Mông - Nguyên. Toàn thư chép: “Tháng 3 
(1301): Thượng hoàng vân du các nơi, rồi sang Chiêm Thành... Mùa đông tháng 11, 
Thượng hoàng từ Chiêm Thành trở về17. Trong đợt “vân du” đến Chiêm Thành lần này, 
Trần Nhân Tông đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chăm là Sri Harijit (Jaya 
Simhavarman III) tức Chế Mân (1285?-1307) con trai vua Indravarman V, để “tăng tình 
đoàn kết hiếu hảo giữa hai nước”18. Trước nghĩa cử đó, Chế Mân đã cử đoàn sứ giả đem 
theo nhiều vàng bạc, hương liệu, sản vật quý và vùng đất của hai châu Ô, Lý ra kinh 
thành Thăng Long làm lễ dẫn cưới. Năm 1307, vua Trần đổi tên hai châu Ô, Lý thành 
Thuận Châu và Hoá Châu (nay là đất của các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, thành 
phố Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Quảng Nam). Như vậy, “đất Thuận Hóa ra đời trong sự hội 
nhập vào lãnh thổ Đại Việt không phải bằng sự lấn chiếm hay xâm lược mà là sản phẩm 
của quan hệ đồng minh, của sự hòa hiếu và của một cuộc hôn nhân mang ý nghĩa lịch 
                                                          
15 Lê Tắc: An Nam chí lược, Nxb. Thuận Hoá - Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2002, tr.123.  
16 Nguyễn Văn Kim: Việt Nam trong thế giới Đông Á - Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, H., 2011, tr.114.  
17 Việt sử Thông giám Cương mục, Quyển 8, Tập 4, Nxb. Văn - Sử - Địa, H., 1958, tr.549. 
18 Việt sử Thông giám Cương mục, Quyển 8, Tập 4, Sđd, tr.554. 
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Là người có biệt tài tổ chức, sự chuyển giao quyền lực êm thấm cho con Trần Anh 
Tông/vương quyền (1293-1314) và hơn thế là giáo hội cho sư Pháp Loa/thần quyền 
(1284-1330) để nhà sư trẻ tuổi, tài danh này trở thành tổ thứ hai của phái Trúc Lâm đã thể 
hiện tầm nhìn của ông vì sự phát triển tiếp nối, ổn định của Phật giáo và đất nước.  
Vốn là thế tử, trở thành người đứng đầu chính thể 14 năm (1278-1293) rồi đảm 
đương cương vị Thái thượng hoàng 5 năm (1293-1299) và cuối cùng được tôn vinh là 
Trúc Lâm đệ nhất tổ 8 năm (1299-1307), Trần Nhân Tông không chỉ là nhà chính trị mà 
còn là nhà quân sự chiến lược, ông không chỉ là người giữ ngôi vị cao nhất của họ Trần 
mà còn là người đứng đầu đất nước, không chỉ là nhà yêu nước mà còn là người có tư 
duy chính trị tầm cỡ khu vực. Trên phương diện tôn giáo, ông vừa là nhà tu hành có tri 
thức uyên bác, vừa đóng vai trò của người khai sáng đồng thời là thủ lĩnh tôn giáo. Trần 
Nhân Tông là minh chứng của sự hoà luyện giữa chính trị và tôn giáo một cách tự nhiên, 
không có sự phân định rõ rệt. Có thể coi xu thế nhất thể hoá này là một bước chuyển, thể 
hiện sức sống mạnh mẽ và sự phát triển về ý thức chính trị, ý niệm về vương quyền của 
giới quý tộc Trần. Do vậy, mọi tâm thế, hành trạng của ông đều có nhiều ảnh hưởng đến 
tâm thức dân tộc thời đại bấy giờ13. Tuy nhiên, với việc về Yên Tử tu luyện, chính Trúc 
Lâm đã hướng tư duy chính trị của giới cầm quyền Thăng Long cũng như tình cảm tôn 
giáo của dân tộc về với vùng Địa - chiến lược Đông Bắc. Cuộc “thiên di” đó không chỉ 
mở rộng tầm văn hóa của chính quyền Thăng Long với các trung tâm Phật giáo Yên Tử, 
Quỳnh Lâm, Vân Đồn... mà còn tạo nên một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa, 
thúc đẩy sự hội nhập của Đại Việt với các quốc gia khu vực. 
Bên cạnh đó, trong các hoạt động xã hội hết sức phong phú, sau khi xuất gia, Trần 
Nhân Tông cũng dành nhiều mối quan tâm đến vùng biên viễn phía Nam. Trúc Lâm từng 
đến tận Bố Chính (Bố Trạch, Quảng Bình) lập am Tri Kiến ở đó và năm 1301 đã thực 
hiện một chuyến “vân du” sang Champa thăm kinh đô Vijaya của vua Chế Mân. Chuyến 
đi kéo dài 8 tháng, rời Yên Tử tháng 3 đến tháng 11 mới trở về nước. Là người xuất gia 
nhưng tâm của Nhân Tông chưa thể định. Hẳn là Thiền tổ Trúc Lâm vẫn canh cánh với 
nhiều việc đại sự quốc gia cũng như mối nguy đất nước14. Hành trạng đó của Nhân Tông 
                                                          
13 Đánh giá về công lao của Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, Ngô Sĩ Liên chép: “Thánh Tông nối nghiệp 
Thái Tông, giữa chừng gặp tai hoạ giặc vào cướp, đã uỷ nhiệm tướng thần cùng với Nhân Tông chung sức, cùng 
nhau vượt qua, khiến cho thiên hạ đã tan mà hợp, xã tắc đã nguy mà lại yên, suốt đời Trần không còn nạn xâm 
lược của giặc Hồ nữa. Công lao ấy to lớn lắm”. Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, Sđd, tr.67.  
14 Tháng 4-1289, trong dịp định công dẹp giặc Nguyên, vẫn còn có người chưa bằng lòng, Thượng hoàng Trần 
Thánh Tông đã dụ rằng: “Nếu các khanh biết chắc giặc Hồ không vào cướp nữa thì nói cho trẫm biết, dù có thăng 
đến cực phẩm trẫm cũng không tiếc. Nếu không thế mà đã vội thưởng hậu, vạn nhất giặc Hồ trở lại, các khanh lại 
lập công nữa thì trẫm lấy gì mà thưởng để khuyến khích thiên hạ’’, Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, tr.64. 
diễn ra trong bối cảnh hiểm hoạ từ phương Bắc vẫn là mối đe doạ lớn của Đại Việt. Mặc 
dù chịu thất bại trong ba cuộc xâm lược nhưng nhà Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định thôn 
tính và liên tục gây sức ép về chính trị, ngoại giao đối với quốc gia Đại Việt15. Năm 1293, 
Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt (1260-1295) vẫn cho lập “An Nam hành tỉnh” để “đợi lệnh 
tiến đánh”. Phải đến khi y chết, nhà Nguyên mới chịu bãi binh.  
Trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Chiêm Thành, Thượng hoàng Trần 
Nhân Tông là người có công lớn. Năm 1293 đức vua Nhân Tông (cq: 1278-1293) đã 
nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông (cq: 1293-1314) để lui về làm Thái Thượng 
hoàng. Năm 1299, lúc 41 tuổi, Thượng hoàng đi tu và trở thành vị Sư tổ khai sinh ra 
Thiền phái trúc lâm. Trần Nhân Tông đã chọn vùng núi Yên Tử, vùng đất có địa thế 
chiến lược miền Đông Bắc để tự mình trở thành chỗ dựa tinh thần cho chính quyền 
Thăng Long. Từ vùng núi cao Yên Tử, ông đã có một tầm nhìn xa rộng về vị trí địa - 
quân sự cũng như tiềm năng kinh tế của vùng đất phương Nam16.  
Năm 1301, với tư cách là Thượng hoàng và nhà tu hành thấu hiểu việc đời, việc 
đạo, Trần Nhân Tông đã xuống núi thực hiện chuyến vi hành vào phương Nam, thăm 
vương quốc Champa của Chế Mân (vốn là Thái tử Harajit), nguyên đồng minh của Đại 
Việt trong ba cuộc kháng chiến chống đế chế Mông - Nguyên. Toàn thư chép: “Tháng 3 
(1301): Thượng hoàng vân du các nơi, rồi sang Chiêm Thành... Mùa đông tháng 11, 
Thượng hoàng từ Chiêm Thành trở về17. Trong đợt “vân du” đến Chiêm Thành lần này, 
Trần Nhân Tông đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chăm là Sri Harijit (Jaya 
Simhavarman III) tức Chế Mân (1285?-1307) con trai vua Indravarman V, để “tăng tình 
đoàn kết hiếu hảo giữa hai nước”18. Trước nghĩa cử đó, Chế Mân đã cử đoàn sứ giả đem 
theo nhiều vàng bạc, hương liệu, sản vật quý và vùng đất của hai châu Ô, Lý ra kinh 
thành Thăng Long làm lễ dẫn cưới. Năm 1307, vua Trần đổi tên hai châu Ô, Lý thành 
Thuận Châu và Hoá Châu (nay là đất của các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, thành 
phố Đà Nẵng và phía bắc tỉnh Quảng Nam). Như vậy, “đất Thuận Hóa ra đời trong sự hội 
nhập vào lãnh thổ Đại Việt không phải bằng sự lấn chiếm hay xâm lược mà là sản phẩm 
của quan hệ đồng minh, của sự hòa hiếu và của một cuộc hôn nhân mang ý nghĩa lịch 
                                                          
15 Lê Tắc: An Nam chí lược, Nxb. Thuận Hoá - Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2002, tr.123.  
16 Nguyễn Văn Kim: Việt Nam trong thế giới Đông Á - Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học, Nxb. Chính trị 
Quốc gia, H., 2011, tr.114.  
17 Việt sử Thông giám Cương mục, Quyển 8, Tập 4, Nxb. Văn - Sử - Địa, H., 1958, tr.549. 
18 Việt sử Thông giám Cương mục, Quyển 8, Tập 4, Sđd, tr.554. 
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sử”19. Có thể coi đó là một sự kiện đặc sắc trong lịch sử mở mang bờ cõi đến vùng đất 
phương Nam và lịch sử ngoại giao của Việt Nam.  
Đem theo ánh hào quang của ba lần đại thắng đế chế hùng mạnh nhất phương 
Đông vào tôn giáo, Thượng hoàng - Anh hùng Trần Nhân Tông đã xác lập được vị thế 
cao về tôn giáo. Được tôn vinh là Thánh Tổ của dòng Thiền Trúc Lâm, đức vua đã trở 
thành Phật hoàng của dòng Thiền Đại Việt. Đặc tính căn bản của dòng phái này là sự 
khoan hoà, có năng lực nhập thế cao và mang Tinh thần dân tộc sâu sắc. Nói cách khác, 
dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử đã chuyển hoá thành công một trong những triết lý căn bản 
của Phật giáo từ “vô vi xuất thế” sang “nhập thế hữu vi”20 đồng thời đưa quan niệm này 
thành giá trị chung, hoà với dòng chảy của văn hoá - tín ngưỡng - tâm thức dân tộc để trở 
thành tinh hoa của Thiền Việt.  
 
3. Phật giáo và vai trò xã hội 
Vào thời Lý, Trần về cả văn hoá và cấu trúc xã hội đều có sự hỗn dung nhiều dạng 
thức, khuynh hướng khác nhau. Thấm đượm tinh thần Phật giáo, cấu trúc văn hoá, xã hội 
đó tuy có phần chưa thật chặt chẽ nhưng có những điểm mạnh căn bản là Khoan dung và 
Hoà nhập. Trong khi kiên quyết chống lại mưu toan thôn tính, nô dịch trước “bóng đen 
của các đế chế vĩ đại” thì xã hội Đại Việt thời Trần cũng luôn lọc chọn, tiếp nhận nhiều 
giá trị của văn hoá khu vực, kể cả những yếu tố văn hoá của các quốc gia xâm lược. Đó 
chính là sắc thái, bản lĩnh của văn hoá Đại Việt. Do vậy, nếu coi bản sắc văn hoá của một 
dân tộc là sự kết hợp của ba vòng thành tố gồm: Tính nhân loại, Tính khu vực và Tính tộc 
người hay “bản sắc dân tộc của văn hoá như một vòng tròn chính tâm đa sắc, hội kết và 
chiết xuất muôn vàn vòng sáng đa sắc của văn hoá nhân loại”21 thì văn hoá Đại Việt thời 
                                                          
19 Phan Huy Lê: Tưởng nhớ công lao của vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân, Tạp chí Xưa & Nay, số 
263, tháng 7, 2006, tr.17. Xem Tạ Chí Đại Trường: Thần người và đất Việt, Nxb. Văn hoá Thông tin, 
Hà Nội, 2006, tr.170.  
20
 Cùng với tư cách là những nhà tu hành, những người khai sáng ra dòng Thiền Việt Nam nhiều vua/ thái thượng 
hoàng còn là tác giả của những công trình nghiên cứu Phật giáo và văn hoá nổi tiếng như Trần Thái Tông có Thiền 
Tông chỉ nam, Khoá hư lục; Trần Nhân Tông có Thiền Lâm thiết chủng ngữ lục, Đại Hương hải ấn thi tập, Tuệ Trung 
có Tuệ Trung thượng sĩ ngữ lục… Ngoài ra còn có: Tham Thiền chỉ yếu của Pháp Loa, Phổ Tuệ ngữ lục và Ngọc Tiền 
thi tập của Huyền Quang. Cùng với các tác phẩm như Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư, Hịch tướng sĩ, 
Bạch đằng giang phú, Đề Thạch môn sơn… đã thể hiện sâu sắc tinh thần Phật giáo, Nho giáo sự thâm sâu của nền 
học thuật, triết lý nhân văn cũng như tinh thần yêu nước, khí phách dân tộc Đại Việt thời Trần. 
21 Hà Văn Tấn: Bản sắc văn hoá Việt cổ, trong: Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam , Nxb. Hội nhà văn, Hà Nội, 
2005, tr.152-153. 
Lý, Trần là hiện tượng điển hình của sự tích hợp những vòng sáng đa sắc đó để hợp luyện 
các thàn tố văn hoá thành giá trị nền tảng và những đặc trưng tiêu biểu, riêng biệt văn hoá 
dân tộc.  
Mở rộng phạm vi nghiên cứu chúng ta thấy, các tác phẩm như: Việt điện u linh, 
Lĩnh Nam chích quái, Thiền Uyển tập anh, Khoá hư lục22… vừa có sự hỗn dung vừa có 
dấu ấn sâu đậm của văn hoá khu vực. Sự tương đồng, tiếp biến văn hoá không chỉ diễn ra 
với văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ mà còn với cả văn hoá Champa, Chân Lạp, Ai Lao... 
trong mối liên hệ và biến thiên của những mối tiếp giao văn hoá nội vùng, liên vùng. 
“Điều đó chứng tỏ sự giao lưu văn hoá mạnh mẽ giữa nhân dân ta và các nước láng giềng 
vốn có từ thời Bắc thuộc. Đặc biệt đến thời Lý - Trần thì đã sâu rộng và bằng cả hai con 
đường vừa thông qua văn học bác học vừa thông quan văn học dân gian”23.  
Khi đi đến quyết định lựa chọn và tôn vinh Phật giáo, hiển nhiên giới quý tộc triều 
Lý luôn hiểu Phật giáo vốn là một tôn giáo “ngoại nhập” nhưng đã và vẫn là giá trị chung 
của nhiều quốc gia khu vực. Phật giáo có nhiều tông phái, quan điểm, đã du nhập vào Đại 
Việt sớm, qua trải nghiệm và trở thành bệ đỡ tư tưởng văn hoá, chính trị của các vương 
triều Ngô (939-965), Đinh (968-979), Tiền Lê (980-1009) và đã có những phát triển vượt 
trội dưới triều Lý. Nhà Việt Nam học nổi tiếng Keith W. Taylor từng nhận xét: “Có thể 
thấy, thế kỷ XI là thời kỳ đạo Phật đã “phá thủng” được cái mộc che chở của thế giới 
thần linh; lần đầu tiên trong lịch sử xã hội Việt Nam nói chung đã vượt qua được cái viễn 
cảnh thần linh của việc thờ thần bản xứ. Báo Cực truyện cho thấy đạo Phật đã kéo mình 
lên nắm lấy các nấc thang vững chắc của thế giới thần linh và các vua Lý đóng vai trò 
trung tâm trong quá trình này”24.  
Nhưng đến cuối thời Lý, Phật giáo bắt đầu xuất hiện khuynh hướng vừa “thế tục 
hóa” vừa giải thiêng trong tôn giáo. Do vậy, Phật giáo cần có sự định diện lại đồng thời 
đẩy mạnh quá trình hợp luyện giữa các giá trị truyền thống với các giá trị mới, với  một 
tâm thế mới nhằm khẳng định một cốt cách riêng, một động lực mới cho sự phát triển của 
dân tộc. Những người đứng đầu triều Trần mà điển hình là các vua Trần Thái Tông 
(1226-1257), Trần Thánh Tông (1257-1278), Trần Nhân Tông (1278-1293) đã chủ 
trương tìm kiếm và sáng lập một dòng phái tôn giáo mới thể hiện bản ngã dân tộc. Họ đã 
gắng công tìm ra con đường đi khác biệt, một “Việt lộ” cho dân tộc. Vương triều Trần đã 
                                                          
22 Viện Văn học: Thơ văn Lý - Trần, 3 tập, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, 1978 & 1989. 
23 Đặng Văn Lung: “Triệu tính âu ca lạc thịnh thì”, trong: Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần, Sđd, tr.548.  
24
 Keith W. Taylor: Quyền uy và tính chân chính ở Việt Nam thế kỷ thứ XI, Sđd, tr.89.  
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sử”19. Có thể coi đó là một sự kiện đặc sắc trong lịch sử mở mang bờ cõi đến vùng đất 
phương Nam và lịch sử ngoại giao của Việt Nam.  
Đem theo ánh hào quang của ba lần đại thắng đế chế hùng mạnh nhất phương 
Đông vào tôn giáo, Thượng hoàng - Anh hùng Trần Nhân Tông đã xác lập được vị thế 
cao về tôn giáo. Được tôn vinh là Thánh Tổ của dòng Thiền Trúc Lâm, đức vua đã trở 
thành Phật hoàng của dòng Thiền Đại Việt. Đặc tính căn bản của dòng phái này là sự 
khoan hoà, có năng lực nhập thế cao và mang Tinh thần dân tộc sâu sắc. Nói cách khác, 
dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử đã chuyển hoá thành công một trong những triết lý căn bản 
của Phật giáo từ “vô vi xuất thế” sang “nhập thế hữu vi”20 đồng thời đưa quan niệm này 
thành giá trị chung, hoà với dòng chảy của văn hoá - tín ngưỡng - tâm thức dân tộc để trở 
thành tinh hoa của Thiền Việt.  
 
3. Phật giáo và vai trò xã hội 
Vào thời Lý, Trần về cả văn hoá và cấu trúc xã hội đều có sự hỗn dung nhiều dạng 
thức, khuynh hướng khác nhau. Thấm đượm tinh thần Phật giáo, cấu trúc văn hoá, xã hội 
đó tuy có phần chưa thật chặt chẽ nhưng có những điểm mạnh căn bản là Khoan dung và 
Hoà nhập. Trong khi kiên quyết chống lại mưu toan thôn tính, nô dịch trước “bóng đen 
của các đế chế vĩ đại” thì xã hội Đại Việt thời Trần cũng luôn lọc chọn, tiếp nhận nhiều 
giá trị của văn hoá khu vực, kể cả những yếu tố văn hoá của các quốc gia xâm lược. Đó 
chính là sắc thái, bản lĩnh của văn hoá Đại Việt. Do vậy, nếu coi bản sắc văn hoá của một 
dân tộc là sự kết hợp của ba vòng thành tố gồm: Tính nhân loại, Tính khu vực và Tính tộc 
người hay “bản sắc dân tộc của văn hoá như một vòng tròn chính tâm đa sắc, hội kết và 
chiết xuất muôn vàn vòng sáng đa sắc của văn hoá nhân loại”21 thì văn hoá Đại Việt thời 
                                                          
19 Phan Huy Lê: Tưởng nhớ công lao của vua Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân, Tạp chí Xưa & Nay, số 
263, tháng 7, 2006, tr.17. Xem Tạ Chí Đại Trường: Thần người và đất Việt, Nxb. Văn hoá Thông tin, 
Hà Nội, 2006, tr.170.  
20
 Cùng với tư cách là những nhà tu hành, những người khai sáng ra dòng Thiền Việt Nam nhiều vua/ thái thượng 
hoàng còn là tác giả của những công trình nghiên cứu Phật giáo và văn hoá nổi tiếng như Trần Thái Tông có Thiền 
Tông chỉ nam, Khoá hư lục; Trần Nhân Tông có Thiền Lâm thiết chủng ngữ lục, Đại Hương hải ấn thi tập, Tuệ Trung 
có Tuệ Trung thượng sĩ ngữ lục… Ngoài ra còn có: Tham Thiền chỉ yếu của Pháp Loa, Phổ Tuệ ngữ lục và Ngọc Tiền 
thi tập của Huyền Quang. Cùng với các tác phẩm như Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư, Hịch tướng sĩ, 
Bạch đằng giang phú, Đề Thạch môn sơn… đã thể hiện sâu sắc tinh thần Phật giáo, Nho giáo sự thâm sâu của nền 
học thuật, triết lý nhân văn cũng như tinh thần yêu nước, khí phách dân tộc Đại Việt thời Trần. 
21 Hà Văn Tấn: Bản sắc văn hoá Việt cổ, trong: Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam , Nxb. Hội nhà văn, Hà Nội, 
2005, tr.152-153. 
Lý, Trần là hiện tượng điển hình của sự tích hợp những vòng sáng đa sắc đó để hợp luyện 
các thàn tố văn hoá thành giá trị nền tảng và những đặc trưng tiêu biểu, riêng biệt văn hoá 
dân tộc.  
Mở rộng phạm vi nghiên cứu chúng ta thấy, các tác phẩm như: Việt điện u linh, 
Lĩnh Nam chích quái, Thiền Uyển tập anh, Khoá hư lục22… vừa có sự hỗn dung vừa có 
dấu ấn sâu đậm của văn hoá khu vực. Sự tương đồng, tiếp biến văn hoá không chỉ diễn ra 
với văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ mà còn với cả văn hoá Champa, Chân Lạp, Ai Lao... 
trong mối liên hệ và biến thiên của những mối tiếp giao văn hoá nội vùng, liên vùng. 
“Điều đó chứng tỏ sự giao lưu văn hoá mạnh mẽ giữa nhân dân ta và các nước láng giềng 
vốn có từ thời Bắc thuộc. Đặc biệt đến thời Lý - Trần thì đã sâu rộng và bằng cả hai con 
đường vừa thông qua văn học bác học vừa thông quan văn học dân gian”23.  
Khi đi đến quyết định lựa chọn và tôn vinh Phật giáo, hiển nhiên giới quý tộc triều 
Lý luôn hiểu Phật giáo vốn là một tôn giáo “ngoại nhập” nhưng đã và vẫn là giá trị chung 
của nhiều quốc gia khu vực. Phật giáo có nhiều tông phái, quan điểm, đã du nhập vào Đại 
Việt sớm, qua trải nghiệm và trở thành bệ đỡ tư tưởng văn hoá, chính trị của các vương 
triều Ngô (939-965), Đinh (968-979), Tiền Lê (980-1009) và đã có những phát triển vượt 
trội dưới triều Lý. Nhà Việt Nam học nổi tiếng Keith W. Taylor từng nhận xét: “Có thể 
thấy, thế kỷ XI là thời kỳ đạo Phật đã “phá thủng” được cái mộc che chở của thế giới 
thần linh; lần đầu tiên trong lịch sử xã hội Việt Nam nói chung đã vượt qua được cái viễn 
cảnh thần linh của việc thờ thần bản xứ. Báo Cực truyện cho thấy đạo Phật đã kéo mình 
lên nắm lấy các nấc thang vững chắc của thế giới thần linh và các vua Lý đóng vai trò 
trung tâm trong quá trình này”24.  
Nhưng đến cuối thời Lý, Phật giáo bắt đầu xuất hiện khuynh hướng vừa “thế tục 
hóa” vừa giải thiêng trong tôn giáo. Do vậy, Phật giáo cần có sự định diện lại đồng thời 
đẩy mạnh quá trình hợp luyện giữa các giá trị truyền thống với các giá trị mới, với  một 
tâm thế mới nhằm khẳng định một cốt cách riêng, một động lực mới cho sự phát triển của 
dân tộc. Những người đứng đầu triều Trần mà điển hình là các vua Trần Thái Tông 
(1226-1257), Trần Thánh Tông (1257-1278), Trần Nhân Tông (1278-1293) đã chủ 
trương tìm kiếm và sáng lập một dòng phái tôn giáo mới thể hiện bản ngã dân tộc. Họ đã 
gắng công tìm ra con đường đi khác biệt, một “Việt lộ” cho dân tộc. Vương triều Trần đã 
                                                          
22 Viện Văn học: Thơ văn Lý - Trần, 3 tập, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, 1978 & 1989. 
23 Đặng Văn Lung: “Triệu tính âu ca lạc thịnh thì”, trong: Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần, Sđd, tr.548.  
24
 Keith W. Taylor: Quyền uy và tính chân chính ở Việt Nam thế kỷ thứ XI, Sđd, tr.89.  
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lựa chọn Thiền (Dhyana, Zen) trong cái thế giới tôn giáo đa dạng đó. Không câu nệ, viện 
dẫn kinh pháp mà bằng sự nhập định hoàn toàn của tư duy, người theo Thiền tông có thể 
đạt đến sự yên tĩnh tuyệt đối của tâm trí và như vậy cũng đạt đến tâm Phật. Trong lịch sử, 
ở một số quốc gia Đông Bắc Á, Thiền tông luôn là sự lựa chọn của các xã hội quân sự, 
của một đất nước có nhiều biến động, chiến tranh25. Bất cứ ở đâu, ngay tại chiến trường, 
không cần đến miếu tự cũng như sự thông tuệ kinh pháp, người chiến binh đồng thời là 
tín đồ Phật giáo vẫn có thể chiêm nghiệm và đạt đến sự giác ngộ. Điều đó lý giải vì sao 
vào thế kỷ XIII, trong lịch sử tư tưởng, văn hoá Đại Việt lại xuất hiện một Thiền phái 
Trúc Lâm đặc sắc, có nhiều nét thuần Việt.  
Điều đáng chú ý là, sau các cuộc chiến tranh và là điểm đến của các dòng thiên di, 
bằng nhiều con đường và cách thức khác nhau, những thành tố văn hoá ngoại sinh đó 
hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã được truyền tải đến xã hội Đại Việt. Nhiều nhóm cư dân 
ngoại tộc đã sống và hoà trộn với cư dân bản địa. Một thể chế chính trị và môi trường văn 
hoá khoáng đạt đã dung chứa những yếu tố văn hoá ngoại vi để bổ sung cho những 
khuyết vắng của mình. Từng bước, các yếu tố văn hoá khu vực đã thẩm thấu vào cơ tầng 
văn hoá bản địa và trở thành một bộ phận hợp thành, giá trị của văn hoá dân tộc. Hiển 
nhiên, sự hiện diện của những yếu tố ngoại vi đó có thể làm thay đổi đặc trưng thậm chí 
cấu trúc văn hoá. Nhưng mặt khác, không ít yếu tố văn hoá truyền thống đã tìm được 
những chất liệu, sinh lực phát triển mới, những tư tưởng và quan niệm mới để phát triển 
sáng tạo và đạt đến độ thăng hoa26. 
Bên cạnh đó, trong thế đi lên của một dân tộc tự cường, các triều đại Lý, Trần cần 
một bệ đỡ về tư tưởng để củng cố quyền năng của thể chế và dẫn dắt dân tộc. Nhận thấy 
những ảnh hưởng và sự nhiệm màu của Phật giáo, các triều đại quân chủ đã dựa vào Phật 
giáo, lấy Chủ nghĩa yêu nước và Tinh thần Phật giáo làm nền tảng tư tưởng cho việc xây 
dựng đường lối trị quốc, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá. Với tinh thần đó, tư tưởng 
chủ đạo của nhà Trần là ý thức về nguồn cội, về Chủ nghĩa yêu nước và chính Ngọn cờ 
yêu nước đã quy tụ tất cả các tầng lớp xã hội, tín đồ gắn và hoà mình vào mục tiêu chung 
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 Có thể xem Ishida Kazuyoshi: Nhật Bản tư tưởng sử, 2 tập, (Châm Vũ Nguyễn Văn Tần dịch), Tủ sách Kim Văn, Sài 
Gòn, 1972; Joseph M.Kitagawa: Nghiên cứu tôn giáo Nhật Bản, (TS. Hoàng Thị Thơ dịch), Nxb. Khoa học Xã hội, H., 
2002; hay Stephen Addiss: Nghệ thuật Zen (Tư Tam Định dịch), Nxb. Văn hoá Thông tin, H., 2001.   
26 Có thể xem nghiên cứu xuất sắc của cố GS. Trần Quốc Vượng về Huyền thoại Thánh Gióng (Truyền thuyết về 
ông Gióng trong sách vở và ngoài đời) và khảo cứu của nhà nghiên cứu Chu Xuân Giao trong cách luận giải độc 
đáo của tác giả về truyện Hà Ô Lôi. Theo đó, dấu ấn Chăm (Ấn Độ) trong các tác phẩm đó là rất sâu đậm. Có thể 
tham khảo thêm Tống Trung Tín: Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần (thế kỷ XI-XIV), Nxb. 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997, tr.170-190.  
là Sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Trong bối cảnh đó, Phật giáo đã được lựa chọn như một 
đối lực để hạn chế xu thế áp chế chính trị, văn hoá Nho giáo đang chuyển động mạnh mẽ 
xuống phương Nam nhằm thể hiện quyền uy, chiếm đoạt tài vật và mở rộng không gian 
sinh tồn. Trong suốt nhiều thế kỷ, Phật giáo không trở thành hệ tư tưởng độc tôn mà đã 
hoà mình với dòng chảy văn hoá, tâm thức dân tộc27. Với tư tưởng “Phật pháp bất định 
pháp”, Phật giáo đã hoà nhập với các tôn giáo, tín ngưỡng bản địa để tạo nên một khung 
cảnh đạo đời hoà hợp. “Cái tinh thần “Đạo” “Đời” trong lối sống, trọng Phật, trọng Lão, 
trọng Nho nhưng “hoà quang đồng trần” (hoà ánh sáng với bụi bặm - ý tưởng triết lý của 
Lão Tử trong Đạo đức kinh”28 là phương châm quán xuyến tư duy và tâm thế dân tộc.  
Trong suốt nhiều thế kỷ, giới quý tộc Lý đặc biệt là nhà Trần đã vượt lên chính 
mình và đã trở thành tầng lớp Quan liêu - trí thức hoá. Nguồn lực tri thức đó đã tạo nên 
uy thế chính trị trội vượt đồng thời đem lại Một thế giới thiêng cho giới quý tộc, những 
người nắm giữ nhiều quyền năng xã hội. Dù rằng, trong hành vi cũng như cuộc sống đời 
thường họ là những con người bình dị, thân dân, yêu quý và thấu hiểu nỗi thống khổ của 
nhân dân. Ra khỏi bóng đêm của 1.000 năm Bắc thuộc, các triều đại Lý, Trần đều muốn 
tìm cho mình một sắc thái, bản lĩnh văn hoá riêng. Bản lĩnh văn hoá đó, rõ ràng không thể 
chỉ dựa vào lớp văn hoá bên trên vốn đã bị Hán hoá. Do vậy, cũng như triều Lý, nhà Trần 
phải trở về hồn Việt, với xóm làng, với những giá trị của văn minh nông nghiệp Đông 
Nam Á - Nam Á, với tinh thần dân chủ làng xã để rồi tự khẳng định mình là một thế giới 
văn minh trong thế đối trọng giữa hai cực Nam - Bắc.  
Tư tưởng thân dân - Giá trị cốt lõi trong tư duy chính trị của các triều đại Lý, Trần 
đã được hình thành trong bối cảnh đó. Sau những trải nghiệm, hy sinh của nhân dân vì sự 
tồn vong của dân tộc, chính quyền Thăng Long đã tìm thấy từ nhân dân những điểm tựa 
vững chắc về tư tưởng, nền tảng vật chất và nguồn sinh lực vô tận cho sự trường tồn của 
dân tộc. Hiểu rõ vận mệnh lịch sử mà đất nước giao phó, những người nắm giữ vương 
                                                          
27
 Về vấn đề này Keith W. Taylor viết: “Tôn giáo triều Lý” còn không loại trừ các khác biệt về nguồn gốc sắc tộc và 
khuynh hướng học thuyết. Người Trung Quốc, người Chăm, người Ấn Độ đều tham gia vào sự thức tỉnh này của 
thực thể Việt. Các hình thức của tư tưởng Phật giáo đều phát triển bên nhau, học vấn kinh điển, sự giác ngộ có tính 
bình dân, sự bảo trợ của vua và sự hỉ xả khổ hạnh đều tồn tại song song. Khuynh hướng ưu thế lức bấy giờ là sự 
tìm hiểu, không phải tìm cách kiểm soát, thử nghiệm hơn là bảo thủ”, Keith W. Taylor: Quyền uy và tính chân chính 
ở Việt Nam thế kỷ thứ XI, trong Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Những vấn đề lịch sử Việt Nam, Nguyệt san Xưa & 
Nay – Nxb. Trẻ, 2001, tr.75. 
28
 Trần Quốc Vượng: Đôi điều về nhà Trần - Đức Thánh Trần: Cội rễ lịch sử và sự phát triển trong bối cảnh văn hoá 
Đại Việt thế kỷ XIII-XIV, trong: Nhà Trần và con người thời Trần, Sđd, tr.48.   
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lựa chọn Thiền (Dhyana, Zen) trong cái thế giới tôn giáo đa dạng đó. Không câu nệ, viện 
dẫn kinh pháp mà bằng sự nhập định hoàn toàn của tư duy, người theo Thiền tông có thể 
đạt đến sự yên tĩnh tuyệt đối của tâm trí và như vậy cũng đạt đến tâm Phật. Trong lịch sử, 
ở một số quốc gia Đông Bắc Á, Thiền tông luôn là sự lựa chọn của các xã hội quân sự, 
của một đất nước có nhiều biến động, chiến tranh25. Bất cứ ở đâu, ngay tại chiến trường, 
không cần đến miếu tự cũng như sự thông tuệ kinh pháp, người chiến binh đồng thời là 
tín đồ Phật giáo vẫn có thể chiêm nghiệm và đạt đến sự giác ngộ. Điều đó lý giải vì sao 
vào thế kỷ XIII, trong lịch sử tư tưởng, văn hoá Đại Việt lại xuất hiện một Thiền phái 
Trúc Lâm đặc sắc, có nhiều nét thuần Việt.  
Điều đáng chú ý là, sau các cuộc chiến tranh và là điểm đến của các dòng thiên di, 
bằng nhiều con đường và cách thức khác nhau, những thành tố văn hoá ngoại sinh đó 
hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đã được truyền tải đến xã hội Đại Việt. Nhiều nhóm cư dân 
ngoại tộc đã sống và hoà trộn với cư dân bản địa. Một thể chế chính trị và môi trường văn 
hoá khoáng đạt đã dung chứa những yếu tố văn hoá ngoại vi để bổ sung cho những 
khuyết vắng của mình. Từng bước, các yếu tố văn hoá khu vực đã thẩm thấu vào cơ tầng 
văn hoá bản địa và trở thành một bộ phận hợp thành, giá trị của văn hoá dân tộc. Hiển 
nhiên, sự hiện diện của những yếu tố ngoại vi đó có thể làm thay đổi đặc trưng thậm chí 
cấu trúc văn hoá. Nhưng mặt khác, không ít yếu tố văn hoá truyền thống đã tìm được 
những chất liệu, sinh lực phát triển mới, những tư tưởng và quan niệm mới để phát triển 
sáng tạo và đạt đến độ thăng hoa26. 
Bên cạnh đó, trong thế đi lên của một dân tộc tự cường, các triều đại Lý, Trần cần 
một bệ đỡ về tư tưởng để củng cố quyền năng của thể chế và dẫn dắt dân tộc. Nhận thấy 
những ảnh hưởng và sự nhiệm màu của Phật giáo, các triều đại quân chủ đã dựa vào Phật 
giáo, lấy Chủ nghĩa yêu nước và Tinh thần Phật giáo làm nền tảng tư tưởng cho việc xây 
dựng đường lối trị quốc, phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá. Với tinh thần đó, tư tưởng 
chủ đạo của nhà Trần là ý thức về nguồn cội, về Chủ nghĩa yêu nước và chính Ngọn cờ 
yêu nước đã quy tụ tất cả các tầng lớp xã hội, tín đồ gắn và hoà mình vào mục tiêu chung 
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 Có thể xem Ishida Kazuyoshi: Nhật Bản tư tưởng sử, 2 tập, (Châm Vũ Nguyễn Văn Tần dịch), Tủ sách Kim Văn, Sài 
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26 Có thể xem nghiên cứu xuất sắc của cố GS. Trần Quốc Vượng về Huyền thoại Thánh Gióng (Truyền thuyết về 
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đáo của tác giả về truyện Hà Ô Lôi. Theo đó, dấu ấn Chăm (Ấn Độ) trong các tác phẩm đó là rất sâu đậm. Có thể 
tham khảo thêm Tống Trung Tín: Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần (thế kỷ XI-XIV), Nxb. 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997, tr.170-190.  
là Sự nghiệp chấn hưng dân tộc. Trong bối cảnh đó, Phật giáo đã được lựa chọn như một 
đối lực để hạn chế xu thế áp chế chính trị, văn hoá Nho giáo đang chuyển động mạnh mẽ 
xuống phương Nam nhằm thể hiện quyền uy, chiếm đoạt tài vật và mở rộng không gian 
sinh tồn. Trong suốt nhiều thế kỷ, Phật giáo không trở thành hệ tư tưởng độc tôn mà đã 
hoà mình với dòng chảy văn hoá, tâm thức dân tộc27. Với tư tưởng “Phật pháp bất định 
pháp”, Phật giáo đã hoà nhập với các tôn giáo, tín ngưỡng bản địa để tạo nên một khung 
cảnh đạo đời hoà hợp. “Cái tinh thần “Đạo” “Đời” trong lối sống, trọng Phật, trọng Lão, 
trọng Nho nhưng “hoà quang đồng trần” (hoà ánh sáng với bụi bặm - ý tưởng triết lý của 
Lão Tử trong Đạo đức kinh”28 là phương châm quán xuyến tư duy và tâm thế dân tộc.  
Trong suốt nhiều thế kỷ, giới quý tộc Lý đặc biệt là nhà Trần đã vượt lên chính 
mình và đã trở thành tầng lớp Quan liêu - trí thức hoá. Nguồn lực tri thức đó đã tạo nên 
uy thế chính trị trội vượt đồng thời đem lại Một thế giới thiêng cho giới quý tộc, những 
người nắm giữ nhiều quyền năng xã hội. Dù rằng, trong hành vi cũng như cuộc sống đời 
thường họ là những con người bình dị, thân dân, yêu quý và thấu hiểu nỗi thống khổ của 
nhân dân. Ra khỏi bóng đêm của 1.000 năm Bắc thuộc, các triều đại Lý, Trần đều muốn 
tìm cho mình một sắc thái, bản lĩnh văn hoá riêng. Bản lĩnh văn hoá đó, rõ ràng không thể 
chỉ dựa vào lớp văn hoá bên trên vốn đã bị Hán hoá. Do vậy, cũng như triều Lý, nhà Trần 
phải trở về hồn Việt, với xóm làng, với những giá trị của văn minh nông nghiệp Đông 
Nam Á - Nam Á, với tinh thần dân chủ làng xã để rồi tự khẳng định mình là một thế giới 
văn minh trong thế đối trọng giữa hai cực Nam - Bắc.  
Tư tưởng thân dân - Giá trị cốt lõi trong tư duy chính trị của các triều đại Lý, Trần 
đã được hình thành trong bối cảnh đó. Sau những trải nghiệm, hy sinh của nhân dân vì sự 
tồn vong của dân tộc, chính quyền Thăng Long đã tìm thấy từ nhân dân những điểm tựa 
vững chắc về tư tưởng, nền tảng vật chất và nguồn sinh lực vô tận cho sự trường tồn của 
dân tộc. Hiểu rõ vận mệnh lịch sử mà đất nước giao phó, những người nắm giữ vương 
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 Về vấn đề này Keith W. Taylor viết: “Tôn giáo triều Lý” còn không loại trừ các khác biệt về nguồn gốc sắc tộc và 
khuynh hướng học thuyết. Người Trung Quốc, người Chăm, người Ấn Độ đều tham gia vào sự thức tỉnh này của 
thực thể Việt. Các hình thức của tư tưởng Phật giáo đều phát triển bên nhau, học vấn kinh điển, sự giác ngộ có tính 
bình dân, sự bảo trợ của vua và sự hỉ xả khổ hạnh đều tồn tại song song. Khuynh hướng ưu thế lức bấy giờ là sự 
tìm hiểu, không phải tìm cách kiểm soát, thử nghiệm hơn là bảo thủ”, Keith W. Taylor: Quyền uy và tính chân chính 
ở Việt Nam thế kỷ thứ XI, trong Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam: Những vấn đề lịch sử Việt Nam, Nguyệt san Xưa & 
Nay – Nxb. Trẻ, 2001, tr.75. 
28
 Trần Quốc Vượng: Đôi điều về nhà Trần - Đức Thánh Trần: Cội rễ lịch sử và sự phát triển trong bối cảnh văn hoá 
Đại Việt thế kỷ XIII-XIV, trong: Nhà Trần và con người thời Trần, Sđd, tr.48.   
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quyền đều hiểu họ phải có trách nhiệm cùng với dân tộc chống lại kẻ thù hung bạo. 
Nhưng, kẻ thù đó cũng xuất phát từ quốc gia có truyền thống văn hoá và nền văn hoá đó 
đã đạt đến trình độ phát triển cao. Như vậy, cùng với những thách đố quân sự, áp lực 
ngoại giao thì cuộc đối đầu của dân tộc Đại Việt với đế chế phương Bắc còn là cuộc đối 
đầu về nguồn lực tri thức, sức mạnh văn hoá và tầm cao trí tuệ.  
Tinh thần và chủ trương nhập thế của các đấng quân vương - Phật giáo đó được 
thể hiện trong rất nhiều hành vi và thế ứng đối văn hoá của giới quý tộc thời Lý, Trần. Có 
thể thấy, lúc sinh thời các quân vương, quý tộc trước hết và chủ yếu không phải là những 
nhà tu hành “chuyên nghiệp”. Nhưng sau những lo toan, cống hiến, trải nghiệm, thấu hiểu 
việc nước, sự hoan lạc cùng muôn nỗi đau trần thế… họ mới có thể xuất thế đi tu hoặc trở 
thành tín đồ. Tâm thế xã hội và tôn giáo đó khiến cho giới quý tộc Trần có được năng lực 
nhập thế cao thông qua những biểu hiện, hành vi, sự phức cảm và cái nhìn đa diện hơn về 
trần thế cũng như đức tin tôn giáo. Tâm thế đó khác và vượt trội hơn so các nhà tu hành 
từ sớm đã dấn thân, trọn đời theo đạo. Điều đó lý giải vì sao, khi đất nước phải đương 
đầu với giặc ngoại xâm, các nhà tu hành, Thiền gia đều sẵn sàng ra trận thậm chí sẵn sàng 
đứng trên tuyến đầu chống giặc. Bởi lẽ, nhập thế chính là để cứu đời, để ngăn chặn cái 
ác, làm điều thiện. Trong một không gian xã hội có nhiều biến dịch thì dù nhập thế hay 
xuất thế, tâm thế Thiền vẫn luôn hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi, trong tất cả mọi hành trạng 
của con người. Khả năng dự nhập cao đó xuất phát từ quan niệm “Phật ở trong tâm, tâm 
lặng mà biết thì gọi là Phật”. Trong Phật tâm ca nhà Thiền học uyên bác thời Trần là Tuệ 
Trung thượng sĩ còn khẳng định rằng: Tâm tức Phật, Phật tức Tâm không thể chia rời 
Tâm với Phật. Theo đó, Tâm sinh thì Phật sinh, Tâm diệt thì Phật diệt29. Như thế, “Phật 
giáo đầu thời Trần đã khắc phục khuynh hướng hư vô xuất thế bộc lộ khá rõ ở Phật giáo 
cuối thời Lý. Đồng thời, nó cũng gạt bỏ những ảnh hưởng của Mật giáo. Có thể nghĩ rằng, 
tinh thần dân tộc được nâng cao trong thế kỷ XIII đã thổi một luồng sinh khí mới cho 
Phật giáo”30. Tâm thế đó đồng thời cũng làm biến đổi nhiều quan niệm nhân sinh và triết 
luận của Phật giáo.  
Do có những triết luận sâu sắc về nhân sinh cũng như đức khoan dung nên Phật 
giáo đã hoà quyện với trào lưu dân tộc và trở thành hệ tư tưởng dẫn dắt tâm thức dân tộc. 
Có thể coi việc lựa chọn và tôn vinh Phật giáo là một chủ trương lớn, một nhận thức thể 
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 Xem Nguyễn Duy Hinh: Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học Xã hội, H., 1999, tr.592-594.   
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 Hà Văn Tấn: Ba yếu tố của Phật giáo Việt Nam: Thiền, Tịnh, Mật, trong: Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam, Nxb. 
Hội nhà văn, H., 2005, tr.289-190.  
hiện sự mẫn cảm trong tư duy chính trị, văn hoá của giới quý tộc Trần trước những áp 
chế khu vực. Do vậy, vào thời Trần “Toàn bộ tinh lực dân tộc được huy động cho công 
cuộc giữ nước và dựng nước… Các nhà Thiền học uyên thâm như như Thái Tông, Tuệ 
Trung, Thánh Tông, Nhân Tông, vào lúc vận nước nguy nan, đều trở thành những người 
anh hùng lập nhiều chiến công hiển hách. Phật giáo thế kỷ XIII vì thế mà cũng trong sạch 
hơn và nhập thế hơn”31. Như vậy, sự ra đời của phái Trúc Lâm Yên Tử đã “đánh dấu sự 
thống nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam”32. Quá trình thống nhất đó đã diễn ra sau 
khi đất nước đã trải qua ba cơn binh lửa, dân tộc đang trải nghiệm và nhận thức lại 
chính mình trong tâm thế hướng đến sự an bình, hoà hợp. Xã hội Trần cũng đang cần 
những liệu pháp tâm lý để xoa dịu nỗi đau nhân thế. Do vậy, các vua và quý tộc triều 
Trần không chỉ vẫn tiếp tục ủng hộ Phật giáo mà hơn thế còn tự mình trở thành các nhà tu 
hành, lãnh đạo tôn giáo và thực sự dấn thân vì sự phát triển, sáng tạo tôn giáo. Hơn bất cứ 
một triều đại nào khác, vào thời Trần tôn giáo, tư tưởng đã gắn kết vô cùng mật thiết và 
đồng hành với các mục tiêu chính trị. Nói cách khác, các vua và giới quý tộc Trần đồng 
thời là những người hành đạo.  
Về tư tưởng, trong hành trình tìm đến một “Việt lộ”, Phật giáo thời Trần chủ 
trương kết hợp hài hoà giữa phép đốn ngộ với phép tiệm ngộ, giữa con đường giải thoát 
tự lực với con đường giải thoát bằng tha lực. Thiền tông Trúc Lâm không những quan 
tâm đến sự giải thoát của bậc thượng trí mà còn quan tâm đến cả sự giải thoát của những 
người hạ trí tuy giữa hai giới đó có điều kiện và năng lực giải thoát khác nhau33. Theo đó, 
bậc thượng trí tuy hiếm nhưng vẫn hiện hữu. Họ là Phật sống tìm thấy Thường - Lạc - 
Ngã - Tịnh ngay trong cuộc sống hiện tồn còn kẻ hạ trí thì thân luôn cầu sinh đất Phật, 
sau khi tịch được sinh vào đất Phật rồi lại nhờ chư Phật dạy dỗ nên mới được Phật quả. 
Trong hành trình tìm đến một bản sắc trong tư duy Phật giáo, việc Trần Thái Tông đưa ra 
lý luận về thuyết âm dương để giải thích “Sinh” là một cách giải thích chưa từng có trong 
Phật giáo kể cả trong Thiền tông Trung Hoa dù rằng tư tưởng âm dương cũng như Dịch 
thâm nhập vào Phật giáo Trung Hoa rất sâu sắc. Do vậy, cùng với những quan niệm khác 
biệt về Thuyết tứ sơn, Tứ thiền, về Tâm theo quan điểm giáo tông thì việc gắn các quan 
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 Hà Văn Tấn: Phật giáo từ Ngô đến Trần (Thế kỷ X-XIV), trong: Lịch sử Phật giáo Việt Nam, Nguyễn Tài Thư (Cb.), 
Nxb. Khoa học Xã hội, H., 1988, tr.215. 
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 Hà Văn Tấn: Chùa Việt Nam, trong: Đến với lịch sử văn hoá Việt Nam, Nxb. Hội nhà văn, H., 2005, tr.218.  
33
 Nguyễn Đức Sự: Phật giáo và triết học của các Thiền sư thời Đinh, Lê, Lý, Trần, trong: Lịch sử tư tưởng Việt Nam, 
Nguyễn Tài Thư (Cb.), Nxb. Khoa học Xã hội, H., 1993, tr.215.   
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quyền đều hiểu họ phải có trách nhiệm cùng với dân tộc chống lại kẻ thù hung bạo. 
Nhưng, kẻ thù đó cũng xuất phát từ quốc gia có truyền thống văn hoá và nền văn hoá đó 
đã đạt đến trình độ phát triển cao. Như vậy, cùng với những thách đố quân sự, áp lực 
ngoại giao thì cuộc đối đầu của dân tộc Đại Việt với đế chế phương Bắc còn là cuộc đối 
đầu về nguồn lực tri thức, sức mạnh văn hoá và tầm cao trí tuệ.  
Tinh thần và chủ trương nhập thế của các đấng quân vương - Phật giáo đó được 
thể hiện trong rất nhiều hành vi và thế ứng đối văn hoá của giới quý tộc thời Lý, Trần. Có 
thể thấy, lúc sinh thời các quân vương, quý tộc trước hết và chủ yếu không phải là những 
nhà tu hành “chuyên nghiệp”. Nhưng sau những lo toan, cống hiến, trải nghiệm, thấu hiểu 
việc nước, sự hoan lạc cùng muôn nỗi đau trần thế… họ mới có thể xuất thế đi tu hoặc trở 
thành tín đồ. Tâm thế xã hội và tôn giáo đó khiến cho giới quý tộc Trần có được năng lực 
nhập thế cao thông qua những biểu hiện, hành vi, sự phức cảm và cái nhìn đa diện hơn về 
trần thế cũng như đức tin tôn giáo. Tâm thế đó khác và vượt trội hơn so các nhà tu hành 
từ sớm đã dấn thân, trọn đời theo đạo. Điều đó lý giải vì sao, khi đất nước phải đương 
đầu với giặc ngoại xâm, các nhà tu hành, Thiền gia đều sẵn sàng ra trận thậm chí sẵn sàng 
đứng trên tuyến đầu chống giặc. Bởi lẽ, nhập thế chính là để cứu đời, để ngăn chặn cái 
ác, làm điều thiện. Trong một không gian xã hội có nhiều biến dịch thì dù nhập thế hay 
xuất thế, tâm thế Thiền vẫn luôn hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi, trong tất cả mọi hành trạng 
của con người. Khả năng dự nhập cao đó xuất phát từ quan niệm “Phật ở trong tâm, tâm 
lặng mà biết thì gọi là Phật”. Trong Phật tâm ca nhà Thiền học uyên bác thời Trần là Tuệ 
Trung thượng sĩ còn khẳng định rằng: Tâm tức Phật, Phật tức Tâm không thể chia rời 
Tâm với Phật. Theo đó, Tâm sinh thì Phật sinh, Tâm diệt thì Phật diệt29. Như thế, “Phật 
giáo đầu thời Trần đã khắc phục khuynh hướng hư vô xuất thế bộc lộ khá rõ ở Phật giáo 
cuối thời Lý. Đồng thời, nó cũng gạt bỏ những ảnh hưởng của Mật giáo. Có thể nghĩ rằng, 
tinh thần dân tộc được nâng cao trong thế kỷ XIII đã thổi một luồng sinh khí mới cho 
Phật giáo”30. Tâm thế đó đồng thời cũng làm biến đổi nhiều quan niệm nhân sinh và triết 
luận của Phật giáo.  
Do có những triết luận sâu sắc về nhân sinh cũng như đức khoan dung nên Phật 
giáo đã hoà quyện với trào lưu dân tộc và trở thành hệ tư tưởng dẫn dắt tâm thức dân tộc. 
Có thể coi việc lựa chọn và tôn vinh Phật giáo là một chủ trương lớn, một nhận thức thể 
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hiện sự mẫn cảm trong tư duy chính trị, văn hoá của giới quý tộc Trần trước những áp 
chế khu vực. Do vậy, vào thời Trần “Toàn bộ tinh lực dân tộc được huy động cho công 
cuộc giữ nước và dựng nước… Các nhà Thiền học uyên thâm như như Thái Tông, Tuệ 
Trung, Thánh Tông, Nhân Tông, vào lúc vận nước nguy nan, đều trở thành những người 
anh hùng lập nhiều chiến công hiển hách. Phật giáo thế kỷ XIII vì thế mà cũng trong sạch 
hơn và nhập thế hơn”31. Như vậy, sự ra đời của phái Trúc Lâm Yên Tử đã “đánh dấu sự 
thống nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam”32. Quá trình thống nhất đó đã diễn ra sau 
khi đất nước đã trải qua ba cơn binh lửa, dân tộc đang trải nghiệm và nhận thức lại 
chính mình trong tâm thế hướng đến sự an bình, hoà hợp. Xã hội Trần cũng đang cần 
những liệu pháp tâm lý để xoa dịu nỗi đau nhân thế. Do vậy, các vua và quý tộc triều 
Trần không chỉ vẫn tiếp tục ủng hộ Phật giáo mà hơn thế còn tự mình trở thành các nhà tu 
hành, lãnh đạo tôn giáo và thực sự dấn thân vì sự phát triển, sáng tạo tôn giáo. Hơn bất cứ 
một triều đại nào khác, vào thời Trần tôn giáo, tư tưởng đã gắn kết vô cùng mật thiết và 
đồng hành với các mục tiêu chính trị. Nói cách khác, các vua và giới quý tộc Trần đồng 
thời là những người hành đạo.  
Về tư tưởng, trong hành trình tìm đến một “Việt lộ”, Phật giáo thời Trần chủ 
trương kết hợp hài hoà giữa phép đốn ngộ với phép tiệm ngộ, giữa con đường giải thoát 
tự lực với con đường giải thoát bằng tha lực. Thiền tông Trúc Lâm không những quan 
tâm đến sự giải thoát của bậc thượng trí mà còn quan tâm đến cả sự giải thoát của những 
người hạ trí tuy giữa hai giới đó có điều kiện và năng lực giải thoát khác nhau33. Theo đó, 
bậc thượng trí tuy hiếm nhưng vẫn hiện hữu. Họ là Phật sống tìm thấy Thường - Lạc - 
Ngã - Tịnh ngay trong cuộc sống hiện tồn còn kẻ hạ trí thì thân luôn cầu sinh đất Phật, 
sau khi tịch được sinh vào đất Phật rồi lại nhờ chư Phật dạy dỗ nên mới được Phật quả. 
Trong hành trình tìm đến một bản sắc trong tư duy Phật giáo, việc Trần Thái Tông đưa ra 
lý luận về thuyết âm dương để giải thích “Sinh” là một cách giải thích chưa từng có trong 
Phật giáo kể cả trong Thiền tông Trung Hoa dù rằng tư tưởng âm dương cũng như Dịch 
thâm nhập vào Phật giáo Trung Hoa rất sâu sắc. Do vậy, cùng với những quan niệm khác 
biệt về Thuyết tứ sơn, Tứ thiền, về Tâm theo quan điểm giáo tông thì việc gắn các quan 
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niệm của Đạo, Phật với tục thờ cúng tổ tiên, với tín ngưỡng dân gian là những quan niệm 
dị biệt thể hiện sự sáng tạo và đặc sắc trong triết luận của Thiền tông thời Trần so với các 
dòng Thiền phương Bắc34.  
Về quan niệm nhân sinh, Phật giáo thời Trần chủ trương cách hành xử là sống hoà 
đồng với đời, không làm trái, đi ngược lại quy luật tự nhiên và như vậy không nhất thiết 
phải ăn chay, trì giới (giữ Ngũ giới) thì mới trở thành nhà tu hành hay tín đồ đích thực. 
Sống theo quy luật nên không sợ quy luật và nhờ đó mà đạt đến giác ngộ cùng chân lý tự 
do. Tuệ Trung từng nêu nguyên tắc: “Hãy đưa tâm ta hợp với tâm của vạn pháp và như 
vậy là đã đạt đến tâm Phật”35. Thấm hiểu triết lý “vô ngã, vô thường” của Phật giáo, 
nhiều đấng minh vương, quý tộc thời Trần coi danh vọng, tiền bạc… chỉ là sự hư ảo36. 
Bên cạnh đó, thấu hiểu đến tận cùng quy luật chuyển xoay của vũ trụ, trong nhận thức về 
sự sinh tử, họ cũng cho rằng chỉ có những kẻ hạ trí, vô minh thì mới sợ sống chết còn 
những bậc thượng trí, thấu hiểu Phật pháp thì coi sự sinh tử chỉ là “nhàn” hay chẳng qua 
là sự trở về với thế giới của sự giác ngộ, sáng suốt mà thôi. 
Phật giáo thời Trần có tính nhập thế cao do vậy mà cũng hết sức năng động. Như 
là những giá trị bổ sung, Phật - Nho - Đạo đều đồng thời thoả mãn những nhu cầu tâm lý, 
tâm linh cùng những nhu cầu muôn màu của cuộc sống và thực tại xã hội. Vua cha theo 
Thiền tông nhưng các thái tử, thế tử có thể theo Đạo hay mở trường dạy Nho học. Tinh 
thần khoan dung và tự do đó chi phối tư tưởng thời Trần và đạt đến độ phóng đạt, dung 
hợp cao so với thời Lý. Do vậy, vấn đề không phải là theo đuổi hệ tư tưởng hay tôn giáo 
nào mà cốt yếu là ở chỗ mỗi người đều phải thấu hiểu tình thế đất nước và đều phải có 
trách nhiệm trước dân tộc. Cùng cần phải nói thêm là, hầu hết các vua thời Trần đều là 
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 Nguyễn Duy Hinh: Tư tưởng Phật giáo Việt Nam, Sđd, tr. 540-551. Xem thêm Nguyễn Văn Huyên: Văn minh Việt 
Nam, Nxb. Hội nhà văn, H., 2005, tr.356.  
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thêm một phát ngôn tương tự cũng được ghi lại trong Toàn thư, Sđd, tr. 16 và Viện Văn học, Uỷ ban Khoa học Xã 
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những người ham học và có tri thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực37. Sinh thành từ vùng hạ 
châu thổ, dòng họ Trần đã tiến về Thăng Long và đã hội nhập mau chóng với môi trường 
văn hoá, nguồn lực tri thức dân tộc cùng nhiều giá trị văn hoá khu vực ngưng kết ở đất 
kinh kỳ. Do vậy, chỉ sau thế hệ đầu tiên (ví như Trần Thủ Độ - Một võ tướng, nhiều mưu 
lược) đến thế hệ tiếp theo, những người gánh vác trọng trách trước dân tộc hầu hết đều là 
các Quý tộc - trí thức, thông hiểu Tam giáo. Ngay bản thân Trần Thái Tông, cũng có sự 
chuyển hoá mạnh mẽ và chính ông càng về sau càng trở thành một trí thức, một nhà tư 
tưởng và một cư sĩ Thiền học uyên bác.  
Vào thời Trần, vương triều cũng như các quý tộc tuy theo đuổi và tôn vinh Phật 
giáo nhưng do yêu cầu phát triển của xã hội và củng cố thể chế quan liêu nên cũng đã 
từng bước chấp nhận tư tưởng, thiết chế Nho giáo cùng những yếu tố nhất định của Đạo 
giáo. Thái độ văn hoá đó xuất phát từ nhãn quan văn hoá rộng, nhân bản nhưng cũng có 
thể coi đó là một trong những biểu hiện khuynh hướng tư duy thực tế của vương triều này. 
Do vậy, tinh thần tôn giáo, văn hoá thời Trần là sự hoà quyện Tam giáo trong đó điểm cốt 
lõi là phải giác ngộ để cùng thấu một chữ Tâm38.  
Cũng như Trần Thái Tông, các vua Trần đều thấm nhuần tư tưởng Phật - Nho - 
Đạo. Những người đứng đầu đất nước vừa nghiền ngẫm kinh Phật vừa đọc sách Khổng 
giáo để rồi từ đó tự đúc rút ra những chân lý và giải pháp để trị nước, cứu đời. Và chính 
triều đại này, sau khi giành được quyền lực 2 năm đã tổ chức thi Tam giáo. Điều đáng 
chú ý là, các vua như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông… đều là 
những người giỏi lý số và đều có thể đoán trước được nhiều biến đổi của tự nhiên, xã hội 
và tự dự báo chính xác được số mệnh của mình. Đó là một đặc tính tiêu biểu của Phật 
giáo Việt Nam.  
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niệm của Đạo, Phật với tục thờ cúng tổ tiên, với tín ngưỡng dân gian là những quan niệm 
dị biệt thể hiện sự sáng tạo và đặc sắc trong triết luận của Thiền tông thời Trần so với các 
dòng Thiền phương Bắc34.  
Về quan niệm nhân sinh, Phật giáo thời Trần chủ trương cách hành xử là sống hoà 
đồng với đời, không làm trái, đi ngược lại quy luật tự nhiên và như vậy không nhất thiết 
phải ăn chay, trì giới (giữ Ngũ giới) thì mới trở thành nhà tu hành hay tín đồ đích thực. 
Sống theo quy luật nên không sợ quy luật và nhờ đó mà đạt đến giác ngộ cùng chân lý tự 
do. Tuệ Trung từng nêu nguyên tắc: “Hãy đưa tâm ta hợp với tâm của vạn pháp và như 
vậy là đã đạt đến tâm Phật”35. Thấm hiểu triết lý “vô ngã, vô thường” của Phật giáo, 
nhiều đấng minh vương, quý tộc thời Trần coi danh vọng, tiền bạc… chỉ là sự hư ảo36. 
Bên cạnh đó, thấu hiểu đến tận cùng quy luật chuyển xoay của vũ trụ, trong nhận thức về 
sự sinh tử, họ cũng cho rằng chỉ có những kẻ hạ trí, vô minh thì mới sợ sống chết còn 
những bậc thượng trí, thấu hiểu Phật pháp thì coi sự sinh tử chỉ là “nhàn” hay chẳng qua 
là sự trở về với thế giới của sự giác ngộ, sáng suốt mà thôi. 
Phật giáo thời Trần có tính nhập thế cao do vậy mà cũng hết sức năng động. Như 
là những giá trị bổ sung, Phật - Nho - Đạo đều đồng thời thoả mãn những nhu cầu tâm lý, 
tâm linh cùng những nhu cầu muôn màu của cuộc sống và thực tại xã hội. Vua cha theo 
Thiền tông nhưng các thái tử, thế tử có thể theo Đạo hay mở trường dạy Nho học. Tinh 
thần khoan dung và tự do đó chi phối tư tưởng thời Trần và đạt đến độ phóng đạt, dung 
hợp cao so với thời Lý. Do vậy, vấn đề không phải là theo đuổi hệ tư tưởng hay tôn giáo 
nào mà cốt yếu là ở chỗ mỗi người đều phải thấu hiểu tình thế đất nước và đều phải có 
trách nhiệm trước dân tộc. Cùng cần phải nói thêm là, hầu hết các vua thời Trần đều là 
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những người ham học và có tri thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực37. Sinh thành từ vùng hạ 
châu thổ, dòng họ Trần đã tiến về Thăng Long và đã hội nhập mau chóng với môi trường 
văn hoá, nguồn lực tri thức dân tộc cùng nhiều giá trị văn hoá khu vực ngưng kết ở đất 
kinh kỳ. Do vậy, chỉ sau thế hệ đầu tiên (ví như Trần Thủ Độ - Một võ tướng, nhiều mưu 
lược) đến thế hệ tiếp theo, những người gánh vác trọng trách trước dân tộc hầu hết đều là 
các Quý tộc - trí thức, thông hiểu Tam giáo. Ngay bản thân Trần Thái Tông, cũng có sự 
chuyển hoá mạnh mẽ và chính ông càng về sau càng trở thành một trí thức, một nhà tư 
tưởng và một cư sĩ Thiền học uyên bác.  
Vào thời Trần, vương triều cũng như các quý tộc tuy theo đuổi và tôn vinh Phật 
giáo nhưng do yêu cầu phát triển của xã hội và củng cố thể chế quan liêu nên cũng đã 
từng bước chấp nhận tư tưởng, thiết chế Nho giáo cùng những yếu tố nhất định của Đạo 
giáo. Thái độ văn hoá đó xuất phát từ nhãn quan văn hoá rộng, nhân bản nhưng cũng có 
thể coi đó là một trong những biểu hiện khuynh hướng tư duy thực tế của vương triều này. 
Do vậy, tinh thần tôn giáo, văn hoá thời Trần là sự hoà quyện Tam giáo trong đó điểm cốt 
lõi là phải giác ngộ để cùng thấu một chữ Tâm38.  
Cũng như Trần Thái Tông, các vua Trần đều thấm nhuần tư tưởng Phật - Nho - 
Đạo. Những người đứng đầu đất nước vừa nghiền ngẫm kinh Phật vừa đọc sách Khổng 
giáo để rồi từ đó tự đúc rút ra những chân lý và giải pháp để trị nước, cứu đời. Và chính 
triều đại này, sau khi giành được quyền lực 2 năm đã tổ chức thi Tam giáo. Điều đáng 
chú ý là, các vua như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông… đều là 
những người giỏi lý số và đều có thể đoán trước được nhiều biến đổi của tự nhiên, xã hội 
và tự dự báo chính xác được số mệnh của mình. Đó là một đặc tính tiêu biểu của Phật 
giáo Việt Nam.  
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Điều cuối cùng cần phải nói là, trong lịch sử, Phật giáo không chỉ góp phần phát 
triển văn hoá dân tộc, thống nhất dân tộc, tạo nên niềm tin và động lực cho sự trường tồn 
của dân tộc mà dân tộc và thời đại cũng như các điều kiện tự nhiên, xã hội cũng có những 
tác động sâu sắc đến những nội dung tư tưởng, triết luận và hoạt động phong phú của 
Phật giáo. Một đất nước sinh thành ở vùng ven biển Thái Bình Dương có khí hậu nhiệt 
đới, với nhiều biến động của tự nhiên; một đất nước có nền tảng kinh tế chủ đạo là nông 
nghiệp luôn cần sự ổn định, hoà hợp; một đất nước luôn phải đối diện với nhiều cuộc 
chiến tranh xâm lược; một đất nước có nền văn hoá đa dạng đồng thời là địa bàn tụ cư 
của nhiều tộc người, là điểm đến của nhiều dòng di cư... Tất cả những nhân tố đó đã tác 
động đến Phật giáo, đến vai trò và sứ mệnh của Phật giáo với đất nước, dân tộc và góp 
phần định diện nên những sắc thái riêng biệt, đặc sắc của Phật giáo thời đại Lý, Trần 
cũng như Phật giáo Việt Nam trong nhiều thế kỷ sau đó.   
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1. Dẫn nhập 
Vấn đề cốt tủy của Phật giáo đó là căn nguyên khổ đau của nhân loại và con đường 
giải thoát, cũng vậy, vấn đề cốt tủy của CTXH về cơ bản cũng là những vấn đề đặt ra của 
Phật giáo – nguyên nhân của vấn nạn con người gặp phải trong đời sống của họ và cách 
thức (con đường) giải thoát vấn nạn đó trên cơ sở trợ giúp, can thiệp, trị liệu (liên kết 
nguồn lực, dịch vụ) của nhân viên CTXH nhằm nâng cao năng lực, tăng cường chức năng 
xã hội cho cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn nạn trên 
bình diện cá nhân và xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Các phạm trù: động cơ 
(motivation), hoạt động (action) và cảm xúc (emotion); nhận thức (cognition), nhân cách 
(personality), hành vi (behaviour), can thiệp (prevention), trị liệu (therapy) đều là các 
phạm trù “sống còn”, “thấm đẫm” và xuyên suốt không chỉ trong giáo lý và thực hành 
các lễ nghi của Phật giáo và trong nghiên cứu lý luận và ứng dụng của Tâm lý học mà 
còn thể hiện trong lý thuyết và thực hành, ứng dụng của CTXH ở nước ta hiện nay.  
Nền tảng xuất phát của CTXH là lòng trắc ẩn ở mỗi con người, nhưng CTXH còn lệ 
thuộc vào quan điểm, hệ thống giá trị xã hội, lối sống, những đặc điểm tâm lý dân tộc của 
cộng đồng được hình thành trên cơ sở văn hóa của dân tộc mình. Đạo Phật luôn đề cao 
lòng từ bi, nhân ái. Đây là nguyên nhân quan trọng giúp Phật giáo luôn luôn gắn chặt và 
đồng hành cùng với dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử. Phật giáo luôn quan niệm con 
người cần có lòng từ, bi, hỉ, xả (tứ vô lượng tâm), đây là nhân tố chủ yếu giúp phát triển 
tâm từ bi, hạnh cứu khổ, điều đó định hướng cho mọi hoạt động (tâm linh và thế tục) của 
Phật giáo cho con người và vì con người, không chỉ là tiêu chí của Phật giáo mà đấy cũng 
là nền tảng của lòng trắc ẩn và cũng là hành trang của các nguồn lực tham gia vào các 
hoạt động CTXH. Phật giáo dạy rằng, dù ít hay nhiều, con người thường phải đối mặt với 
khó khăn, hiểm nguy, thất bại, thiên tai, bệnh tật, … cái chết của những người thân thuộc, 
yêu quý và của chính bản thân mình. Trong những lúc như thế, cuộc sống con người rất 
dễ bị tổn thương và trở nên vô nghĩa, niềm tin tôn giáo giúp cho con người khó bị rơi vào 
tuyệt vọng hơn. Do vậy, con người tìm ra lối thoát cho chính mình và cộng đồng trên cơ 
sở của niềm tin vào các triết lý của giáo lý Phật giáo. Vì vậy, Phật giáo từ trước đến nay 
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động đến Phật giáo, đến vai trò và sứ mệnh của Phật giáo với đất nước, dân tộc và góp 
phần định diện nên những sắc thái riêng biệt, đặc sắc của Phật giáo thời đại Lý, Trần 
cũng như Phật giáo Việt Nam trong nhiều thế kỷ sau đó.   
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Vấn đề cốt tủy của Phật giáo đó là căn nguyên khổ đau của nhân loại và con đường 
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Phật giáo – nguyên nhân của vấn nạn con người gặp phải trong đời sống của họ và cách 
thức (con đường) giải thoát vấn nạn đó trên cơ sở trợ giúp, can thiệp, trị liệu (liên kết 
nguồn lực, dịch vụ) của nhân viên CTXH nhằm nâng cao năng lực, tăng cường chức năng 
xã hội cho cá nhân, gia đình và cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn nạn trên 
bình diện cá nhân và xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Các phạm trù: động cơ 
(motivation), hoạt động (action) và cảm xúc (emotion); nhận thức (cognition), nhân cách 
(personality), hành vi (behaviour), can thiệp (prevention), trị liệu (therapy) đều là các 
phạm trù “sống còn”, “thấm đẫm” và xuyên suốt không chỉ trong giáo lý và thực hành 
các lễ nghi của Phật giáo và trong nghiên cứu lý luận và ứng dụng của Tâm lý học mà 
còn thể hiện trong lý thuyết và thực hành, ứng dụng của CTXH ở nước ta hiện nay.  
Nền tảng xuất phát của CTXH là lòng trắc ẩn ở mỗi con người, nhưng CTXH còn lệ 
thuộc vào quan điểm, hệ thống giá trị xã hội, lối sống, những đặc điểm tâm lý dân tộc của 
cộng đồng được hình thành trên cơ sở văn hóa của dân tộc mình. Đạo Phật luôn đề cao 
lòng từ bi, nhân ái. Đây là nguyên nhân quan trọng giúp Phật giáo luôn luôn gắn chặt và 
đồng hành cùng với dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử. Phật giáo luôn quan niệm con 
người cần có lòng từ, bi, hỉ, xả (tứ vô lượng tâm), đây là nhân tố chủ yếu giúp phát triển 
tâm từ bi, hạnh cứu khổ, điều đó định hướng cho mọi hoạt động (tâm linh và thế tục) của 
Phật giáo cho con người và vì con người, không chỉ là tiêu chí của Phật giáo mà đấy cũng 
là nền tảng của lòng trắc ẩn và cũng là hành trang của các nguồn lực tham gia vào các 
hoạt động CTXH. Phật giáo dạy rằng, dù ít hay nhiều, con người thường phải đối mặt với 
khó khăn, hiểm nguy, thất bại, thiên tai, bệnh tật, … cái chết của những người thân thuộc, 
yêu quý và của chính bản thân mình. Trong những lúc như thế, cuộc sống con người rất 
dễ bị tổn thương và trở nên vô nghĩa, niềm tin tôn giáo giúp cho con người khó bị rơi vào 
tuyệt vọng hơn. Do vậy, con người tìm ra lối thoát cho chính mình và cộng đồng trên cơ 
sở của niềm tin vào các triết lý của giáo lý Phật giáo. Vì vậy, Phật giáo từ trước đến nay 
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đã, đang và sẽ luôn là nguồn vốn xã hội quan trọng, đồng hành cùng nhà nước và các tổ 
chức khác trong các hoạt động xã hội để hỗ trợ, can thiệp, can thiệp người dân, góp sức 
không nhỏ cho việc xây dựng, vận hành hệ thống an sinh xã hội của nước ta. 
     Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của Phật giáo đã luôn minh chứng một cách rõ 
ràng rằng, Phật giáo đã kết hợp giữa giáo lý với thực hành các hoạt động xã hội (xu 
hướng thế tục) để cùng với các nguồn lực xã hội giải quyết các vấn đề của xã hội. Luân lý 
học (đạo đức) của Phật giáo đã dạy con người không làm những điều ác, bồi dưỡng thiện 
tâm và thanh tịnh tâm ý, phương thức sinh hoạt và chuẩn tắc cho mọi hành vi phù hợp với 
chuẩn mực, thước đo quy phạm của văn hóa xã hội.  
2. Các cơ sở tâm lý-xã hội tạo nên sự tương đồng 
a. Luân lý học và nhân bản 
     Đức Phật dạy rằng, sự hài hòa của thế giới nhân loại được đặt trên nền tảng sự cân 
bằng tâm lý. Vì vậy, hành vi xã hội của cá nhân hay nhóm, cộng đồng phải được dựa trên 
nguyên tắc đó. Nếu các vấn đề của cá nhân, nhóm, cộng đồng được giải quyết trên cơ sở 
tạo ra sự cân bằng (trên bình diện cá nhân và xã hội) thì mâu thuẫn và xung đột của xã 
hội sẽ giảm thiểu. Những thuộc tính tâm lý như tham lam, kiêu mạn, thù hận, ganh ghét, 
ích kỷ (trong Phật giáo là tham, sân, si) v. v…  của con người đều là nguyên nhân tạo nên 
sự mất cân bằng tâm lý của cá nhân và nhóm xã hội và tạo ra các vấn nạn cho cá nhân và 
cộng đồng. Đức Phật dạy : Bảo hộ chính mình là bảo hộ người khác; bảo hộ người khác 
cũng chính là bảo hộ tự thân. Do vậy, bồi dưỡng phẩm chất (đức tính) đã được nhìn nhận 
là có giá trị văn hóa xã hội, như tự tiết chế, tâm lý an bình thanh tịnh, tự răn buộc, giúp 
đõ đồng loại, v.v..  Đó chính là đạo đức xã hội, là cơ sở có thể làm giảm thiểu mâu thuẫn, 
xung đột trong chính mỗi cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng của xã hội, đồng thời bồi 
dưỡng, phát triển nhân cách lành mạnh, có thể kiến lập được một xã hội lương thiện, phát 
triển an sinh xã hội. Điều đó không chỉ được thể hiện rõ trong những nội dung đạo đức 
nghề CTXH mà còn là cơ sở đạo đức xã hội của hoạt động kết nối nguồn lực trong 
CTXH.  
b. Cơ sở trị liệu trong Phật giáo, tâm lý học và CTXH 
    Linh hồn của Phật giáo là nhằm giải đáp cội nguồn nguyên nhân của đau khổ đau mà 
nhân loại phải tiếp nhận và con người cần phải làm gì để giải thoát sự thống khổ đó. Tâm 
lý học, Phật giáo, CTXH đều có các “liệu pháp trị liệu” (oriented - therapy) của riêng 
mình với tên gọi khác nhau. Phật giáo cung cấp một loại giải trừ khốn hoặc của tri tính 
(là mục tiêu của tu tập ngũ căn và toàn bộ giáo lý Phật đà. Trong nội dung tu tập ngũ căn: 
Thiết lập niềm tin sâu sắc vào Tam bảo (tín), tinh cần thực hiện và thành tựu tất cả các 
điều lành trong cuộc sống (tấn), thực tập chánh niệm, đặc biệt là Tứ niệm xứ (niệm), 
chứng đắc và an trú Tứ thiền (định), đầy đủ trí tuệ về sự sinh diệt của các pháp, rõ biết 
như thật về Tư Thánh đế (tuệ), tất cả không ngoài mục đích hướng đến giác ngộ; còn 
Tâm lý học thì cung cấp phương pháp trị liệu nhận thức, hành vi, nhận thức-hành vi, nhân 
văn; còn CTXH can thiệp và trị liệu thông qua CTXH cá nhân, CTXH nhóm và Phát triển 
cộng đồng được thực hiện qua các mô hình can thiệp trị liệu khác nhau. 
     Erich Fromm cho rằng, Sigmund Freud không thể trị liệu bệnh tâm lý mà Sigmund 
Freud chỉ muốn giải trừ sự lo âu, nóng nảy không hợp lý và tính cưỡng bức của nhân loại 
mà thôi. Phương thức trị liệu của những nhà tâm lý học hiện nay đó là mô thức điều 
chỉnh vấn đề và bệnh lý xã hội một cách toàn diện hơn. Trên thực tế, những quốc gia có 
nền công nghiệp hóa và đã đang phát triển cao độ thì những tâm trạng như hoang vắng 
trống rỗng, lãnh cảm, sự thiếu sót về mặt hướng đạo nhân sinh trong lòng nhân loại, đều 
là khái niệm và mục tiêu của tâm lý trị liệu ngày nay. Phật giáo thuyết minh rằng tâm 
cảnh khó khăn, xung đột, bất mãn, nóng nảy, lo lắng, tham lam, ghét hận, mê chấp v.v… 
của nhân sinh đều là cội rễ tạo ra tâm bệnh ở con người nói chung và con người hiện đại 
nói riêng; về cơ bản các liệu pháp trị liệu của CTXH là được xây dựng trên cơ sơ của 
TLH, XHH, Luật học … tất nhiên cũng thấm đậm của tư tưởng của tôn giáo (trong lịch 
sử phát triển của CTXH thì CTXH có nguồn gốc từ các hoạt động từ thiện mang tính tôn 
giáo, CTXH ở Mĩ bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 do các hoạt động từ thiện của Thiên Chúa 
giáo) mà ở Việt Nam thì tư tưởng, giáo lý của Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi 
hoạt động xã hội nói chung và CTXH nói riêng. Chẳng hạn, hành vi của con người là kết 
quả của mối quan hệ tương tác giữa nhân cách của con người với môi trường xã hội 
(chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, tín ngưỡng … )  mà cá nhân đó sống và hoạt động.  
Vì vậy, có thể nói, hành vi con người nó là một phúc hợp được tổ thành (thông qua sự 
tương tác) bởi những thành phần tâm lý (nhân cách), môi trường (xã hội và tự nhiên) 
cũng như các điều kiện sống cụ thể của cá nhân đó. Vì vậy, muốn hiểu và lý giải một 
cách thấu kiệt về một hiện tượng tâm lý, hành vi thì cần phải kiến giải một cách biện 
chứng mối quan hệ tương tác biện chúng giữa con người và môi trường (xã hội, tự nhiên), 
phải trên cơ sở đó chúng ta mới có thể xây dựng một cách có hiệu quả các biện pháp trợ 
giúp và can thiệp cho nhóm người yếm thế. Lý giải mối quan hệ tương tác biện chứng 
nảy mà các nhà CTXH  (lý thuyết và thực hành) đang dày công xây dựng các cơ sở nền 
tảng lý luận cũng như xây dựng các mô hình can thiệp, trợ giúp thì từ xa xưa khởi thủy 
― 89 ―
đã, đang và sẽ luôn là nguồn vốn xã hội quan trọng, đồng hành cùng nhà nước và các tổ 
chức khác trong các hoạt động xã hội để hỗ trợ, can thiệp, can thiệp người dân, góp sức 
không nhỏ cho việc xây dựng, vận hành hệ thống an sinh xã hội của nước ta. 
     Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của Phật giáo đã luôn minh chứng một cách rõ 
ràng rằng, Phật giáo đã kết hợp giữa giáo lý với thực hành các hoạt động xã hội (xu 
hướng thế tục) để cùng với các nguồn lực xã hội giải quyết các vấn đề của xã hội. Luân lý 
học (đạo đức) của Phật giáo đã dạy con người không làm những điều ác, bồi dưỡng thiện 
tâm và thanh tịnh tâm ý, phương thức sinh hoạt và chuẩn tắc cho mọi hành vi phù hợp với 
chuẩn mực, thước đo quy phạm của văn hóa xã hội.  
2. Các cơ sở tâm lý-xã hội tạo nên sự tương đồng 
a. Luân lý học và nhân bản 
     Đức Phật dạy rằng, sự hài hòa của thế giới nhân loại được đặt trên nền tảng sự cân 
bằng tâm lý. Vì vậy, hành vi xã hội của cá nhân hay nhóm, cộng đồng phải được dựa trên 
nguyên tắc đó. Nếu các vấn đề của cá nhân, nhóm, cộng đồng được giải quyết trên cơ sở 
tạo ra sự cân bằng (trên bình diện cá nhân và xã hội) thì mâu thuẫn và xung đột của xã 
hội sẽ giảm thiểu. Những thuộc tính tâm lý như tham lam, kiêu mạn, thù hận, ganh ghét, 
ích kỷ (trong Phật giáo là tham, sân, si) v. v…  của con người đều là nguyên nhân tạo nên 
sự mất cân bằng tâm lý của cá nhân và nhóm xã hội và tạo ra các vấn nạn cho cá nhân và 
cộng đồng. Đức Phật dạy : Bảo hộ chính mình là bảo hộ người khác; bảo hộ người khác 
cũng chính là bảo hộ tự thân. Do vậy, bồi dưỡng phẩm chất (đức tính) đã được nhìn nhận 
là có giá trị văn hóa xã hội, như tự tiết chế, tâm lý an bình thanh tịnh, tự răn buộc, giúp 
đõ đồng loại, v.v..  Đó chính là đạo đức xã hội, là cơ sở có thể làm giảm thiểu mâu thuẫn, 
xung đột trong chính mỗi cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng của xã hội, đồng thời bồi 
dưỡng, phát triển nhân cách lành mạnh, có thể kiến lập được một xã hội lương thiện, phát 
triển an sinh xã hội. Điều đó không chỉ được thể hiện rõ trong những nội dung đạo đức 
nghề CTXH mà còn là cơ sở đạo đức xã hội của hoạt động kết nối nguồn lực trong 
CTXH.  
b. Cơ sở trị liệu trong Phật giáo, tâm lý học và CTXH 
    Linh hồn của Phật giáo là nhằm giải đáp cội nguồn nguyên nhân của đau khổ đau mà 
nhân loại phải tiếp nhận và con người cần phải làm gì để giải thoát sự thống khổ đó. Tâm 
lý học, Phật giáo, CTXH đều có các “liệu pháp trị liệu” (oriented - therapy) của riêng 
mình với tên gọi khác nhau. Phật giáo cung cấp một loại giải trừ khốn hoặc của tri tính 
(là mục tiêu của tu tập ngũ căn và toàn bộ giáo lý Phật đà. Trong nội dung tu tập ngũ căn: 
Thiết lập niềm tin sâu sắc vào Tam bảo (tín), tinh cần thực hiện và thành tựu tất cả các 
điều lành trong cuộc sống (tấn), thực tập chánh niệm, đặc biệt là Tứ niệm xứ (niệm), 
chứng đắc và an trú Tứ thiền (định), đầy đủ trí tuệ về sự sinh diệt của các pháp, rõ biết 
như thật về Tư Thánh đế (tuệ), tất cả không ngoài mục đích hướng đến giác ngộ; còn 
Tâm lý học thì cung cấp phương pháp trị liệu nhận thức, hành vi, nhận thức-hành vi, nhân 
văn; còn CTXH can thiệp và trị liệu thông qua CTXH cá nhân, CTXH nhóm và Phát triển 
cộng đồng được thực hiện qua các mô hình can thiệp trị liệu khác nhau. 
     Erich Fromm cho rằng, Sigmund Freud không thể trị liệu bệnh tâm lý mà Sigmund 
Freud chỉ muốn giải trừ sự lo âu, nóng nảy không hợp lý và tính cưỡng bức của nhân loại 
mà thôi. Phương thức trị liệu của những nhà tâm lý học hiện nay đó là mô thức điều 
chỉnh vấn đề và bệnh lý xã hội một cách toàn diện hơn. Trên thực tế, những quốc gia có 
nền công nghiệp hóa và đã đang phát triển cao độ thì những tâm trạng như hoang vắng 
trống rỗng, lãnh cảm, sự thiếu sót về mặt hướng đạo nhân sinh trong lòng nhân loại, đều 
là khái niệm và mục tiêu của tâm lý trị liệu ngày nay. Phật giáo thuyết minh rằng tâm 
cảnh khó khăn, xung đột, bất mãn, nóng nảy, lo lắng, tham lam, ghét hận, mê chấp v.v… 
của nhân sinh đều là cội rễ tạo ra tâm bệnh ở con người nói chung và con người hiện đại 
nói riêng; về cơ bản các liệu pháp trị liệu của CTXH là được xây dựng trên cơ sơ của 
TLH, XHH, Luật học … tất nhiên cũng thấm đậm của tư tưởng của tôn giáo (trong lịch 
sử phát triển của CTXH thì CTXH có nguồn gốc từ các hoạt động từ thiện mang tính tôn 
giáo, CTXH ở Mĩ bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 do các hoạt động từ thiện của Thiên Chúa 
giáo) mà ở Việt Nam thì tư tưởng, giáo lý của Phật giáo có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi 
hoạt động xã hội nói chung và CTXH nói riêng. Chẳng hạn, hành vi của con người là kết 
quả của mối quan hệ tương tác giữa nhân cách của con người với môi trường xã hội 
(chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, tín ngưỡng … )  mà cá nhân đó sống và hoạt động.  
Vì vậy, có thể nói, hành vi con người nó là một phúc hợp được tổ thành (thông qua sự 
tương tác) bởi những thành phần tâm lý (nhân cách), môi trường (xã hội và tự nhiên) 
cũng như các điều kiện sống cụ thể của cá nhân đó. Vì vậy, muốn hiểu và lý giải một 
cách thấu kiệt về một hiện tượng tâm lý, hành vi thì cần phải kiến giải một cách biện 
chứng mối quan hệ tương tác biện chúng giữa con người và môi trường (xã hội, tự nhiên), 
phải trên cơ sở đó chúng ta mới có thể xây dựng một cách có hiệu quả các biện pháp trợ 
giúp và can thiệp cho nhóm người yếm thế. Lý giải mối quan hệ tương tác biện chứng 
nảy mà các nhà CTXH  (lý thuyết và thực hành) đang dày công xây dựng các cơ sở nền 
tảng lý luận cũng như xây dựng các mô hình can thiệp, trợ giúp thì từ xa xưa khởi thủy 
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của Phật giáo cho đến ngày nay luôn hiện hữu và chi phối lối sống, cách ứng xử của 
không chỉ các tín đồ Phật giáo mà còn mọi tầng lớp người dân trong xã hội đó là luật 
nhân quả của Phật giáo.  
Đức Phật phủ định bất cứ thực thể nào có tính vĩnh cửu. Thực tế những người yếm 
thế trong xã hội luôn tự ám thị mình rằng, cuộc đời của họ số phận đã an bài,dovậy, họ 
chấp nhận với hiện tại. Muốn lý giải một cách biện chứng về hiện tượng tâm lý này thì 
cần phải xuyên qua luật nhân quả, bởi vì chúng cùng làm nhân và quả cho nhau. Với cách 
tếp cận này (được coi như một cách tiếp cận như các cách tiếp cận khác) thì cuộc sống 
tình thần và vật chất của người yếm thế cũng như những nan đề mà họ gặp phải trong 
cuộc sống không phải là thứ bất biến và như vậy có thế thay đổi được. Các nhà CTXH 
chúng ta có thể xây dựng các chương trình can thiệp, trợ giúp phù hợp và hiệu quả với 
từng đối tượng và nhóm đối tượng để giúp họ phát huy được nội lực của mình, vượt lên 
và thích ứng với xã hội. Đó cũng chính là nguyên tắc phát triển trong triết học, tâm lý học 
và CTXH.                                                                                                                                                                                                               
c. Động cơ 
     Tâm lý học, Phật giáo cũng như CTXH luôn hướng tới lý giải hành vi của con người. 
Hành vi của các nhân lệ thuộc vào nhận thức và động cơ của họ,  nhận thức không thể 
tách rời động cơ. Đức Phật coi dục vọng của con người là động cơ của mọi thống khổ của 
nhân sinh, và chỉ ra các phương pháp để làm giảm thiểu sự thống khổ ấy, điều đó cũng 
chính là một trong các mục đích của CTXH.  
Đức Phật dạy rằng có hai loại phương pháp có thể đạt đến sự phát triển trên phương 
diện tinh thần : Ninh Tịnh (sự tĩnh lặng an bình); và Đổng Kiến (sự nhìn thấy xuyên suốt 
bên trong sự vật). Nhưng, cũng có 5 loại nhân tố có thể nhiễu loạn sự phát triển của sự 
ninh tịnh là dục cầu, ý chí xấu, lười biếng và chậm lụt, và lo lắng, hoài nghi. Đức Phật 
cũng đã chỉ dạy 7 loại nhân tố của Khai ngộ để có thể bồi dưỡng tri thức và đổng kiến 
của chúng ta, đó là : chánh tư duy, truy cầu Phật Pháp, tinh thần, hỷ lạc, ninh tịnh, thiền 
định và trấn định (bình tĩnh).   
    Động cơ là cái mà vì nó con người hành động, nó có vai trò như một  sự kích thích, 
thúc đẩy nguồn năng lực có trong con người, nguồn năng lực này có thể sinh ra hành 
động giúp cho con người đạt được mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Động cơ có thể chia 
thành hai phần đó là sinh lý và tâm lý.  Phật giáo quan niệm động cơ chủ yếu dẫn đến sự 
bất an, căng thẳng, nóng nảy, lo lắng, bồn chồn và cảm thọ đau khổ v.v… cả sự xung đột 
trên mặt tâm lý và sự bất an của nội tại của con người nói chung và người yếm thế nói 
riêng là xuất phát từ chính dục cầu của con người, từ đó đề ra pháp môn bất nhị để hướng 
dẫn muôn loài đạt đến con đường hạnh phúc, ấm no, hướng tới chân, thiện, mĩ. 
d. Nhân cách  
    Nhân cách (personality) là tổ hợp các phẩm chất tâm lý, nó tạo nên bộ mặt giá trị xã 
hội của con người. Tâm lý học hoặc tâm lý phân tích tâm lý (Psychoanalysis) của 
Sigmund Freud (lý thuyết phân tâm cổ điển) cho rằng có ba loại tầng bậc tâm lý, đó là 
siêu ý thức, ý thức và vô thức. Nội dung của ba tầng thức này tạo thành ba loại hệ thống 
tâm lý, tức cái nó (id), cái tôi (ego) và cái siêu tôi (superego). Theo Sigmund Freud thì 
trong xã hội văn minh, thường do các loại áp lực của xã hội và thật khó để con người có 
thể được thỏa mãn các nhu cầu của mình một cách dễ dàng, bởi vậy mà nó biến thành 
nhân tố chủ yếu làm ảnh hưởng đến nhân cách. Từ đó về sau, bao nhiêu học thuyết, lý 
luận về nhân cách mà phát nguồn từ học thuyết của Sigmund Freud và được tu chỉnh 
thêm, được gọi là “lý thuyết phân tâm mới”. 
Cuối năm 1930 đến đầu năm 1950, có rất nhiều học trò của Sigmund Freud đã phát biểu 
về những kiến giải và lý luận về tâm lý phân tích học. Trong đó họ đã sử dụng phái Phân 
tích tâm lý học (như Carl Jung chủ trương) để nhấn mạnh nhân cách là sự thăng bằng của 
ý thức và vô thức.  
Lý thuyết tâm lý học cá nhân của Alfred Adler mà trong số những đóng góp chủ 
yếu của Adler phải kể tới kỳ vọng bẩm sinh (birth order) trong sự hình thành nhân cách, 
sự ảnh hưởng của việc bỏ bê hoặc nuông chiều trong sự phát triển của trẻ em, khái niệm 
một động lực về “cái ngã hoàn hảo” (self perfecting) trong sự tồn tại của con người, và ý 
tưởng rằng người ta cần nghiên cứu và đối xử với bệnh nhân như là “con người toàn thể” 
(a whole person). Một nguyên lý quan trong khác trong lý thuyết của Adler đó là những 
mơ tưởng của con người trong tuổi thơ có thể hướng dẫn cho sự nhận thức và các lựa 
chọn theo suốt cuộc đời họ, và khả năng cùng làm việc với ngưới khác vì một lợi ích 
cộng đồng là tiêu chuẩn chính yếu về sức khỏe tâm thần. thì cho là vai trò và mối quan hệ 
xã hội góp phần  hình thành nhân cách. Học thuyết TLH nhân văn như Abraham Harold 
Maslow đã đề xuất hệ thống thang bậc nhu cầu của con người và cũng coi đó là nguyên 
nhân của các hành vi của con người trong đời sống xã hội. Hoặc Carl Rogers đã đề xuất 
liệu pháp Thân chủ trọng tâm là thuật ngữ được chọn để gọi tên cho một nhóm những 
phương pháp tham vấn tâm lý dựa trên quan điểm lý thuyết về bản chất con người và các 
tương tác xã hội giả thiết rằng mỗi người đều sở hữu những tiềm năng cho sự lớn lên, 
tiềm năng cho những hành vi có hiệu quả và có khuynh hướng tự hiện thực hoá những 
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của Phật giáo cho đến ngày nay luôn hiện hữu và chi phối lối sống, cách ứng xử của 
không chỉ các tín đồ Phật giáo mà còn mọi tầng lớp người dân trong xã hội đó là luật 
nhân quả của Phật giáo.  
Đức Phật phủ định bất cứ thực thể nào có tính vĩnh cửu. Thực tế những người yếm 
thế trong xã hội luôn tự ám thị mình rằng, cuộc đời của họ số phận đã an bài,dovậy, họ 
chấp nhận với hiện tại. Muốn lý giải một cách biện chứng về hiện tượng tâm lý này thì 
cần phải xuyên qua luật nhân quả, bởi vì chúng cùng làm nhân và quả cho nhau. Với cách 
tếp cận này (được coi như một cách tiếp cận như các cách tiếp cận khác) thì cuộc sống 
tình thần và vật chất của người yếm thế cũng như những nan đề mà họ gặp phải trong 
cuộc sống không phải là thứ bất biến và như vậy có thế thay đổi được. Các nhà CTXH 
chúng ta có thể xây dựng các chương trình can thiệp, trợ giúp phù hợp và hiệu quả với 
từng đối tượng và nhóm đối tượng để giúp họ phát huy được nội lực của mình, vượt lên 
và thích ứng với xã hội. Đó cũng chính là nguyên tắc phát triển trong triết học, tâm lý học 
và CTXH.                                                                                                                                                                                                               
c. Động cơ 
     Tâm lý học, Phật giáo cũng như CTXH luôn hướng tới lý giải hành vi của con người. 
Hành vi của các nhân lệ thuộc vào nhận thức và động cơ của họ,  nhận thức không thể 
tách rời động cơ. Đức Phật coi dục vọng của con người là động cơ của mọi thống khổ của 
nhân sinh, và chỉ ra các phương pháp để làm giảm thiểu sự thống khổ ấy, điều đó cũng 
chính là một trong các mục đích của CTXH.  
Đức Phật dạy rằng có hai loại phương pháp có thể đạt đến sự phát triển trên phương 
diện tinh thần : Ninh Tịnh (sự tĩnh lặng an bình); và Đổng Kiến (sự nhìn thấy xuyên suốt 
bên trong sự vật). Nhưng, cũng có 5 loại nhân tố có thể nhiễu loạn sự phát triển của sự 
ninh tịnh là dục cầu, ý chí xấu, lười biếng và chậm lụt, và lo lắng, hoài nghi. Đức Phật 
cũng đã chỉ dạy 7 loại nhân tố của Khai ngộ để có thể bồi dưỡng tri thức và đổng kiến 
của chúng ta, đó là : chánh tư duy, truy cầu Phật Pháp, tinh thần, hỷ lạc, ninh tịnh, thiền 
định và trấn định (bình tĩnh).   
    Động cơ là cái mà vì nó con người hành động, nó có vai trò như một  sự kích thích, 
thúc đẩy nguồn năng lực có trong con người, nguồn năng lực này có thể sinh ra hành 
động giúp cho con người đạt được mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Động cơ có thể chia 
thành hai phần đó là sinh lý và tâm lý.  Phật giáo quan niệm động cơ chủ yếu dẫn đến sự 
bất an, căng thẳng, nóng nảy, lo lắng, bồn chồn và cảm thọ đau khổ v.v… cả sự xung đột 
trên mặt tâm lý và sự bất an của nội tại của con người nói chung và người yếm thế nói 
riêng là xuất phát từ chính dục cầu của con người, từ đó đề ra pháp môn bất nhị để hướng 
dẫn muôn loài đạt đến con đường hạnh phúc, ấm no, hướng tới chân, thiện, mĩ. 
d. Nhân cách  
    Nhân cách (personality) là tổ hợp các phẩm chất tâm lý, nó tạo nên bộ mặt giá trị xã 
hội của con người. Tâm lý học hoặc tâm lý phân tích tâm lý (Psychoanalysis) của 
Sigmund Freud (lý thuyết phân tâm cổ điển) cho rằng có ba loại tầng bậc tâm lý, đó là 
siêu ý thức, ý thức và vô thức. Nội dung của ba tầng thức này tạo thành ba loại hệ thống 
tâm lý, tức cái nó (id), cái tôi (ego) và cái siêu tôi (superego). Theo Sigmund Freud thì 
trong xã hội văn minh, thường do các loại áp lực của xã hội và thật khó để con người có 
thể được thỏa mãn các nhu cầu của mình một cách dễ dàng, bởi vậy mà nó biến thành 
nhân tố chủ yếu làm ảnh hưởng đến nhân cách. Từ đó về sau, bao nhiêu học thuyết, lý 
luận về nhân cách mà phát nguồn từ học thuyết của Sigmund Freud và được tu chỉnh 
thêm, được gọi là “lý thuyết phân tâm mới”. 
Cuối năm 1930 đến đầu năm 1950, có rất nhiều học trò của Sigmund Freud đã phát biểu 
về những kiến giải và lý luận về tâm lý phân tích học. Trong đó họ đã sử dụng phái Phân 
tích tâm lý học (như Carl Jung chủ trương) để nhấn mạnh nhân cách là sự thăng bằng của 
ý thức và vô thức.  
Lý thuyết tâm lý học cá nhân của Alfred Adler mà trong số những đóng góp chủ 
yếu của Adler phải kể tới kỳ vọng bẩm sinh (birth order) trong sự hình thành nhân cách, 
sự ảnh hưởng của việc bỏ bê hoặc nuông chiều trong sự phát triển của trẻ em, khái niệm 
một động lực về “cái ngã hoàn hảo” (self perfecting) trong sự tồn tại của con người, và ý 
tưởng rằng người ta cần nghiên cứu và đối xử với bệnh nhân như là “con người toàn thể” 
(a whole person). Một nguyên lý quan trong khác trong lý thuyết của Adler đó là những 
mơ tưởng của con người trong tuổi thơ có thể hướng dẫn cho sự nhận thức và các lựa 
chọn theo suốt cuộc đời họ, và khả năng cùng làm việc với ngưới khác vì một lợi ích 
cộng đồng là tiêu chuẩn chính yếu về sức khỏe tâm thần. thì cho là vai trò và mối quan hệ 
xã hội góp phần  hình thành nhân cách. Học thuyết TLH nhân văn như Abraham Harold 
Maslow đã đề xuất hệ thống thang bậc nhu cầu của con người và cũng coi đó là nguyên 
nhân của các hành vi của con người trong đời sống xã hội. Hoặc Carl Rogers đã đề xuất 
liệu pháp Thân chủ trọng tâm là thuật ngữ được chọn để gọi tên cho một nhóm những 
phương pháp tham vấn tâm lý dựa trên quan điểm lý thuyết về bản chất con người và các 
tương tác xã hội giả thiết rằng mỗi người đều sở hữu những tiềm năng cho sự lớn lên, 
tiềm năng cho những hành vi có hiệu quả và có khuynh hướng tự hiện thực hoá những 
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tiềm năng của mình. Sở dĩ một cá nhân nào đó phát triển những hành vi kém thích nghi là 
do sự tập nhiễm những mẫu ứng xử sai lệch. Bởi vì mỗi cá nhân đều có nhu cầu mạnh mẽ 
được người khác chấp nhận, coi trọng nên anh ta hoặc cô ta có thể hành động một cách 
không tự nhiên, không thực tế và phát triển những cảm giác sai lệch về bản thân, về 
những điều mình mong muốn. thì nhấn mạnh rằng nhân cách là tánh độc đặc và kinh 
nghiệm sinh hoạt đặc thù của cá thể. Thuyết hành vi tạo tác của  F. Skinner học tập là quá 
trình và kết quả lĩnh hội kinh nghiệm cá nhân, tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Học tập được 
xem như là biểu hiện của phương pháp hành vi nhất định trong các điều kiện tác động của 
các kích thích cụ thể. Nói cách khác, học tập là sự thay đổi một cách có hệ thống hành vi 
khi lặp lại tình huống giống nhau. Học tập thể hiện như là nguyên tắc phương pháp luận 
cơ bản và nhiệm vụ chính của tâm lý học hành vi đó là nhân tố quan trọng của tác động 
điều trị trong các hệ thống tâm lý tri liệu, đặc biệt là trị liệu nhóm. Tâm lý trị liệu hành vi 
thực chất là sử dụng trong lâm sàng các lý thuyết học tập, được hình thành trong hành vi. 
Skinner cho rằng hành vi củng cố là yếu tố điều chỉnh sự lệch chuẩn hành vi con người. 
Và ông cũng đề cao vai trò của giáo dục là một liệu pháp tâm lý .  
Lý thuyết của Alfred Adler, Carl Rogers và  F. Skinner rất gần gũi và tương đồng 
với quan điểm của Phật giáo (lấy chúng sinh là tâm điểm) luôn hướng chúng sinh tới sự 
giải thoát có giá trị thiết thực và nhân bản sâu sắc. Phật dạy con người phải sống với hiện 
tại, nhận ra sự khổ đau để đối mặt vượt qua, nhìn nhận thế giới tự nhiên cũng như nhân 
sinh bằng sự phân tích nhân-quả. Theo Phật giáo nhân-quả là một chuỗi liên tục không 
gián đoạn và không hỗn loạn, có nghĩa là nhân nào quả ấy. Và còn có một số lý luận khác 
về nhân cách, tất cả các lý thuyết trên đều được ứng dụng trong CTXH (tham vấn, CTXH 
cá nhân, CTXH nhóm, phát triển cộng đồng … đối với từng nhóm đối tượng yếu thế khác 
nhau)   
     Phật giáo đối với sự giải thích về nhân cách đã có sự bao hàm của triết học, đạo đức 
học và tâm lý học. Phật giáo phủ định con người vốn có tự ngã thuần túy cố định (ego) vì 
nó chỉ là nhân duyên hòa hợp. Do sự quan hệ của nhân duyên hòa hợp mà mỗi con người 
đều có ý thức, ký ức và thuộc tính của nhân cách để có thể phân biệt Ta, Người (chủ thể, 
khách thể). Phật giáo tiếp nhận quan điểm cho rằng con người có một nhân cách động 
thái, giả hợp biến động bất thường, nhân cách chỉ là một loại danh tự của phương tiện 
được sử dụng để phân biệt giữa Người và Ta mà thôi, nhân cách chịu trách nhiệm về 
hành động của chính mình. Phân tích một cách nghiêm chỉnh về tâm lý học hành vi cổ 
điển thì nhân cách cũng chỉ là một phương tiện giả danh, bởi nó biểu thị cho một loại 
chức năng thống nhất nào đó – như đi, đứng, tri giác, tư tưởng, quyết định v.v… giống 
như chiếc xe ngựa, do sự kết hợp toàn thể của các bộ phận mới có thể gọi là xe ngựa 
được (sau này Lý thuyết TLH  hành vi mới đã đưa yếu tố xã hội vào quá trình tạo nên 
hành vi của cá nhân); Nhân cách cũng thế, do thân thể, cảm giác, ý thức và định hướng 
hướng, giá trị v. v… là tổ hợp các thuộc tính tâm lý tạo nên giá trị xã hội của cá nhân  mà 
thành và như thế mới có thể gọi là nhân cách.. Sự giải thích này hoàn toàn có sự phù hợp 
cùng với Phật giáo và CTXH.  
     Đức Phật tiếp nhận ý nghĩa trọng yếu về sự quan hệ hỗ tương của con người và hoàn 
cảnh xã hội. Đức Phật cho rằng, luân lý xã hội có thể giúp cho con người kiến lập một 
quan hệ nhân tế lành mạnh và một lý tưởng xã hội hài hòa. Mục tiêu trị liệu (nhân tâm) 
của đức Phật đặt trên tâm lý, khí chất của cá nhân biến hóa, đức Phật truy tìm tung tích về 
sự xung đột căn bản của xã hội và đã tri nhận là nó được bắt nguồn từ tham lam, thù hận 
và vọng tưởng về tự ngã. Đói khát là phản ứng nội tại của sinh lý, dục tánh thì có khuynh 
hướng sinh lý và xã hội, đó là: dục vọng nhục dục, dục vọng quyền lực, danh vọng và địa 
vị …là kết quả của quá trình tương hỗ giữa cá nhân với các hoạt động xã hội và điều kiện 
xã hội của cá nhân đó.     
e. Xung đột và thất vọng  
Trong triết lý của Phật giáo được thể hiện thông qua kinh Phật thì vấn đề xung đột 
luôn được đề cập đến và lý giải nó theo quan điểm của Phật giáo. Theo đó, xung đột cũng 
tức là hai cái hoặc hai mục tiêu hoặc nhu cầu đưa dẫn đến tình cảnh bất an khi không thể 
tương dung lẫn nhau. Xung đột có thể chia làm ba loại, đó là chánh-chánh xung đột, tức 
loại xung đột khi muốn đạt được một trong hai mục tiêu của nghĩ muốn; Phụ-phụ xung 
đột là hai mục tiêu đều không nghĩ muốn, xung đột xảy ra khi muốn lấy một; Chánh-phụ 
xung đột là loại xung đột của một mục tiêu mà có hai loại thành phần chánh phụ trong ấy 
(ví dụ như, một người đàn bà đẹp nhưng mang nhiều bệnh tật). Giải quyết sự xung đột 
đương nhiên liên hệ đến nhân tố quyết định của nó và khoảng cách xa gần của mục tiêu, 
động cơ cá nhân, cường độ nhu cầu cá nhân, ý chí, thời gian, kỳ vọng cá nhân v.v…   
     Sự trắc trở, thất bại luôn tồn tại trong quá trình giải quyết xung đột. Sự trắc trở có thể 
bởi hoàn cảnh như người nhà bị chết; có những trắc trở bởi yếu tố thể chất, như khuyết 
tật; hoặc trắc trở có nhân tố xã hội như ly hôn, thất nghiệp v.v…   
     Phương thức đối phó với sự trắc trở, thất bại gồm có công kích, gây hấn (gián tiếp 
hoặc trực tiếp công kích, gây hấn), ảo tưởng và co rút (trở về với những hành vi trẻ con – 
như khóc lóc ồn ào, lạnh lùng , v.v…), sợ hãi, dồn nén, kiềm chế, phóng chiếu, né tránh, 
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tiềm năng của mình. Sở dĩ một cá nhân nào đó phát triển những hành vi kém thích nghi là 
do sự tập nhiễm những mẫu ứng xử sai lệch. Bởi vì mỗi cá nhân đều có nhu cầu mạnh mẽ 
được người khác chấp nhận, coi trọng nên anh ta hoặc cô ta có thể hành động một cách 
không tự nhiên, không thực tế và phát triển những cảm giác sai lệch về bản thân, về 
những điều mình mong muốn. thì nhấn mạnh rằng nhân cách là tánh độc đặc và kinh 
nghiệm sinh hoạt đặc thù của cá thể. Thuyết hành vi tạo tác của  F. Skinner học tập là quá 
trình và kết quả lĩnh hội kinh nghiệm cá nhân, tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Học tập được 
xem như là biểu hiện của phương pháp hành vi nhất định trong các điều kiện tác động của 
các kích thích cụ thể. Nói cách khác, học tập là sự thay đổi một cách có hệ thống hành vi 
khi lặp lại tình huống giống nhau. Học tập thể hiện như là nguyên tắc phương pháp luận 
cơ bản và nhiệm vụ chính của tâm lý học hành vi đó là nhân tố quan trọng của tác động 
điều trị trong các hệ thống tâm lý tri liệu, đặc biệt là trị liệu nhóm. Tâm lý trị liệu hành vi 
thực chất là sử dụng trong lâm sàng các lý thuyết học tập, được hình thành trong hành vi. 
Skinner cho rằng hành vi củng cố là yếu tố điều chỉnh sự lệch chuẩn hành vi con người. 
Và ông cũng đề cao vai trò của giáo dục là một liệu pháp tâm lý .  
Lý thuyết của Alfred Adler, Carl Rogers và  F. Skinner rất gần gũi và tương đồng 
với quan điểm của Phật giáo (lấy chúng sinh là tâm điểm) luôn hướng chúng sinh tới sự 
giải thoát có giá trị thiết thực và nhân bản sâu sắc. Phật dạy con người phải sống với hiện 
tại, nhận ra sự khổ đau để đối mặt vượt qua, nhìn nhận thế giới tự nhiên cũng như nhân 
sinh bằng sự phân tích nhân-quả. Theo Phật giáo nhân-quả là một chuỗi liên tục không 
gián đoạn và không hỗn loạn, có nghĩa là nhân nào quả ấy. Và còn có một số lý luận khác 
về nhân cách, tất cả các lý thuyết trên đều được ứng dụng trong CTXH (tham vấn, CTXH 
cá nhân, CTXH nhóm, phát triển cộng đồng … đối với từng nhóm đối tượng yếu thế khác 
nhau)   
     Phật giáo đối với sự giải thích về nhân cách đã có sự bao hàm của triết học, đạo đức 
học và tâm lý học. Phật giáo phủ định con người vốn có tự ngã thuần túy cố định (ego) vì 
nó chỉ là nhân duyên hòa hợp. Do sự quan hệ của nhân duyên hòa hợp mà mỗi con người 
đều có ý thức, ký ức và thuộc tính của nhân cách để có thể phân biệt Ta, Người (chủ thể, 
khách thể). Phật giáo tiếp nhận quan điểm cho rằng con người có một nhân cách động 
thái, giả hợp biến động bất thường, nhân cách chỉ là một loại danh tự của phương tiện 
được sử dụng để phân biệt giữa Người và Ta mà thôi, nhân cách chịu trách nhiệm về 
hành động của chính mình. Phân tích một cách nghiêm chỉnh về tâm lý học hành vi cổ 
điển thì nhân cách cũng chỉ là một phương tiện giả danh, bởi nó biểu thị cho một loại 
chức năng thống nhất nào đó – như đi, đứng, tri giác, tư tưởng, quyết định v.v… giống 
như chiếc xe ngựa, do sự kết hợp toàn thể của các bộ phận mới có thể gọi là xe ngựa 
được (sau này Lý thuyết TLH  hành vi mới đã đưa yếu tố xã hội vào quá trình tạo nên 
hành vi của cá nhân); Nhân cách cũng thế, do thân thể, cảm giác, ý thức và định hướng 
hướng, giá trị v. v… là tổ hợp các thuộc tính tâm lý tạo nên giá trị xã hội của cá nhân  mà 
thành và như thế mới có thể gọi là nhân cách.. Sự giải thích này hoàn toàn có sự phù hợp 
cùng với Phật giáo và CTXH.  
     Đức Phật tiếp nhận ý nghĩa trọng yếu về sự quan hệ hỗ tương của con người và hoàn 
cảnh xã hội. Đức Phật cho rằng, luân lý xã hội có thể giúp cho con người kiến lập một 
quan hệ nhân tế lành mạnh và một lý tưởng xã hội hài hòa. Mục tiêu trị liệu (nhân tâm) 
của đức Phật đặt trên tâm lý, khí chất của cá nhân biến hóa, đức Phật truy tìm tung tích về 
sự xung đột căn bản của xã hội và đã tri nhận là nó được bắt nguồn từ tham lam, thù hận 
và vọng tưởng về tự ngã. Đói khát là phản ứng nội tại của sinh lý, dục tánh thì có khuynh 
hướng sinh lý và xã hội, đó là: dục vọng nhục dục, dục vọng quyền lực, danh vọng và địa 
vị …là kết quả của quá trình tương hỗ giữa cá nhân với các hoạt động xã hội và điều kiện 
xã hội của cá nhân đó.     
e. Xung đột và thất vọng  
Trong triết lý của Phật giáo được thể hiện thông qua kinh Phật thì vấn đề xung đột 
luôn được đề cập đến và lý giải nó theo quan điểm của Phật giáo. Theo đó, xung đột cũng 
tức là hai cái hoặc hai mục tiêu hoặc nhu cầu đưa dẫn đến tình cảnh bất an khi không thể 
tương dung lẫn nhau. Xung đột có thể chia làm ba loại, đó là chánh-chánh xung đột, tức 
loại xung đột khi muốn đạt được một trong hai mục tiêu của nghĩ muốn; Phụ-phụ xung 
đột là hai mục tiêu đều không nghĩ muốn, xung đột xảy ra khi muốn lấy một; Chánh-phụ 
xung đột là loại xung đột của một mục tiêu mà có hai loại thành phần chánh phụ trong ấy 
(ví dụ như, một người đàn bà đẹp nhưng mang nhiều bệnh tật). Giải quyết sự xung đột 
đương nhiên liên hệ đến nhân tố quyết định của nó và khoảng cách xa gần của mục tiêu, 
động cơ cá nhân, cường độ nhu cầu cá nhân, ý chí, thời gian, kỳ vọng cá nhân v.v…   
     Sự trắc trở, thất bại luôn tồn tại trong quá trình giải quyết xung đột. Sự trắc trở có thể 
bởi hoàn cảnh như người nhà bị chết; có những trắc trở bởi yếu tố thể chất, như khuyết 
tật; hoặc trắc trở có nhân tố xã hội như ly hôn, thất nghiệp v.v…   
     Phương thức đối phó với sự trắc trở, thất bại gồm có công kích, gây hấn (gián tiếp 
hoặc trực tiếp công kích, gây hấn), ảo tưởng và co rút (trở về với những hành vi trẻ con – 
như khóc lóc ồn ào, lạnh lùng , v.v…), sợ hãi, dồn nén, kiềm chế, phóng chiếu, né tránh, 
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phủ định, cự tuyệt, bù trừ, hợp lý hóa, di chuyển … Đó chính là các cơ chế phòng vệ 
trong tâm lý học Phân tâm. Những cơ chế này luôn tồn tại ở con người nói chung và ở 
người yếm thế nói riêng khi họ gặp phải những nan đề trong cuộc sống của họ mà họ 
không dám đương đầu.  
     Đức Phật dạy rằng trên cơ bản, sự xung đột và bình an, thanh tịnh có thể kiểm nghiệm 
từ hai thứ tầng bậc: Niết bàn là thanh tịnh, hài hòa một cách tuyệt đối; còn đau khổ thì 
dẫy đầy sự bất an và xung đột. Giữa sự hài hòa (mục tiêu truy cầu lý tưởng của người tại 
gia) và thanh tịnh tuyệt đối (là lý tưởng truy cầu của người xuất gia) cũng có rất nhiều 
khác biệt. Người tại gia chánh trực nếu tuân theo thủ đoạn hợp pháp để làm giàu, không 
tham lam thì có công đức và hơn nữa có thể đạt được sự hài hòa; nếu người tại gia khởi 
lên tâm tham lam, khát cầu sự hưởng thụ quá độ thì chắc chắn là bị xung đột với người 
khác. Người xuất gia vì xả bỏ tất cả, không những có khả năng giải trừ đau khổ mà hơn 
nữa còn có thể truy tầm sự thanh tịnh cao nhất trong nội tâm của họ. .   
     Phật giáo giải thích về những trắc trở, thất bại rằng, khoái lạc và hưởng thụ qua tham, 
sân, si của con người  khi mà chúng ta truy tầm kết quả biến thành rỗng tuếch thì sanh ra 
trắc trở, thất bại nặng nề. Loại trắc trở thất bại sâu nặng hơn không tức khắc xuất hiện mà 
nó xuất hiện khi qua trải nghiệm, day rứt … dày vò hoặc đố kỵ, ghen ghét, hận thù … 
Ngoài sự trắc trở vì truy cầu thỏa mãn cảm quan đã gây nên, Phật giáo còn đề ra sự xung 
đột tâm lý của tự ngã bảo tồn (quyền lực, địa vị, danh vọng), một người có nhu cầu quyền 
lực mạnh mẽ thì sự xung đột tâm lý cũng to lớn và sự trắc trở, trở ngại mà họ gặp phải 
cũngrất nặng nề. Khi cảm giác trắc trở lên đến cao điểm là không thể tiếp nhận thì con 
người hiển nhiên lập tức gặp một loại hiện tương hy hữu đó là dục vọng và khát vọng 
muốn hủy diệt tự ngã.   
     Vì thế, sự xung đột mà Phật giáo đã đề cập như phân tích động cơ căn nguyên thỏa 
mãn nhu cầu, bảo tồn tự ngã, hủy diệt tự ngã và tham lam, ghét hận v.v… cùng với tâm lý 
học hiện đại và CTXH tương đối có điểm tương thông.  .   
f. Trị liệu, can thiệp  
     Thời xưa, đối với những người có rối loạn hành vi hay tâm thần rối loạn thì sự can 
thiệp, trị liệu thường hướng tìm đến ở ma thuật, quỷ thần học và các loại phương thức trừ 
ma đuổi quỷ khác nhau. Có một số tôn giáo đã xen trộn hoặc ít nhiều những phương thức 
này vào để làm nghi thức y liệu tôn giáo, một số khác đã phủ nhận những thủ đoạn trên 
và cho rằng bệnh tinh thần là do chức năng của não bộ hỗn loạn gây nên, nhưng, mãi đến 
thế kỷ 20 mới có phương pháp khoa học rõ ràng hơn để phân tích về những hành vi thất 
thường. Thuyết tâm bệnh, tức là bệnh tật tinh thần có thể được xem là kết quả của sự rối 
loạn tâm trí như quan điểm của Mesmer, Charcot, Janet, Breuer và Freud.   
     Gestalt hoặc “Tâm lý học Gestalt” nhấn mạnh đến tính chỉnh thể của hiện tượng tâm 
lý, cũng tức là đặc điểm lớn nhất của hiện tượng tâm lý, đó là tánh thống nhất không thể 
chia cắt của nó, hành vi cũng thế, tức là sự thống nhất của một hành vi nào đó, là phản 
ứng của chỉnh thể.  
     Ngoài trường phái Signmund Freu ra, “Tâm lý học nhân văn” của Carl Rogers and A. 
Maslow, “TLH hành vi” của John Watson và B. F. Skinner, “tâm lý học hiện sinh của 
Rollo May v.v… đều đề cập đến vấn đề trị liệu.   
    Erich Fromm cho rằng: sự thật, mỗi cá nhân trong xã hội ít nhiều đều rơi vào trong 
bệnh thái xã hội và bệnh thái xã hội đương thời bao gổm như sợ hãi, nóng nảy, lo lắng, 
bất an, v.v… vì thế bảo rằng phương pháp trị liệu của những nhà tâm lý học không chỉ 
giới hạn ở cá thể bệnh nhân mà đồng thời còn bao gồm cả bệnh thái xã hội đương thời. 
Các phương pháp trị liệu này được các nhà CTXH sử dụng rất thành công đối với nhóm 
yếu thế đặc biệt (tâm thần, bị lạm dụng tình dục, bị bạo hành, người nghiện ma túy, mại 
dâm …).   
Phương pháp trị liệu của Phật giáo là “Trị liệu định hướng” (Therapy Oriented). Trên 
phương diện triết học thì Phật giáo có thể đưa ra những khải thị đối với việc nhân loại bị 
mê muội và đánh mất hình thái ý thức. Trên phương diện tâm lý học, Phật giáo có thể chỉ 
rõ là vì dục vọng ràng buộc nên con người nóng nảy, lo lắng, đau khổ và còn chỉ dạy 
những phương pháp có khả năng giải quyết được những nan đề đó. Vì thế Phật giáo, trên 
phương diện trị liệu đã bao gồm cả triết học và tâm lý học. 
     Phật giáo rõ ràng đã chỉ ra được sở tại (nguồn gốc, nơi chốn) của vấn đề đau khổ của 
nhân loại, với sự chẩn đoán của Phật giáo thì cội nguồn của đau khổ là dục cầu và vô 
minh, con đường giải quyết để chấm dứt đau khổ là “Bát Chánh Đạo”, và, mục đích 
chung cực của sự trị liệu chính là “Niết Bàn” giải thoát.   
     Đau khổ sở dĩ hiện hữu là do dục cầu và vô minh. Dục cầu khởi sinh từ khát vọng, 
ghét hận, còn vô minh thì lại đến từ vọng tưởng. Cho nên con đường trị liệu là : Đối với 
những người có khí chất dục cầu thì cung cấp cho sự thanh tịnh; còn đối với người khốn 
hoặc trên phương diện tâm trí thì cung cấp cho sự nội tỉnh và chỉ có như thế mới là con 
đường giải quyết tối ư căn bản.  
     Sự khác nhau rõ ràng nhất giữa tâm lý học Phật giáo và học phái trị liệu phương Tây ở 
chỗ là mục đích trị liệu. Phật giáo không trực tiếp quan tâm đến cá thể hữu hạn, nhưng lại 
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phủ định, cự tuyệt, bù trừ, hợp lý hóa, di chuyển … Đó chính là các cơ chế phòng vệ 
trong tâm lý học Phân tâm. Những cơ chế này luôn tồn tại ở con người nói chung và ở 
người yếm thế nói riêng khi họ gặp phải những nan đề trong cuộc sống của họ mà họ 
không dám đương đầu.  
     Đức Phật dạy rằng trên cơ bản, sự xung đột và bình an, thanh tịnh có thể kiểm nghiệm 
từ hai thứ tầng bậc: Niết bàn là thanh tịnh, hài hòa một cách tuyệt đối; còn đau khổ thì 
dẫy đầy sự bất an và xung đột. Giữa sự hài hòa (mục tiêu truy cầu lý tưởng của người tại 
gia) và thanh tịnh tuyệt đối (là lý tưởng truy cầu của người xuất gia) cũng có rất nhiều 
khác biệt. Người tại gia chánh trực nếu tuân theo thủ đoạn hợp pháp để làm giàu, không 
tham lam thì có công đức và hơn nữa có thể đạt được sự hài hòa; nếu người tại gia khởi 
lên tâm tham lam, khát cầu sự hưởng thụ quá độ thì chắc chắn là bị xung đột với người 
khác. Người xuất gia vì xả bỏ tất cả, không những có khả năng giải trừ đau khổ mà hơn 
nữa còn có thể truy tầm sự thanh tịnh cao nhất trong nội tâm của họ. .   
     Phật giáo giải thích về những trắc trở, thất bại rằng, khoái lạc và hưởng thụ qua tham, 
sân, si của con người  khi mà chúng ta truy tầm kết quả biến thành rỗng tuếch thì sanh ra 
trắc trở, thất bại nặng nề. Loại trắc trở thất bại sâu nặng hơn không tức khắc xuất hiện mà 
nó xuất hiện khi qua trải nghiệm, day rứt … dày vò hoặc đố kỵ, ghen ghét, hận thù … 
Ngoài sự trắc trở vì truy cầu thỏa mãn cảm quan đã gây nên, Phật giáo còn đề ra sự xung 
đột tâm lý của tự ngã bảo tồn (quyền lực, địa vị, danh vọng), một người có nhu cầu quyền 
lực mạnh mẽ thì sự xung đột tâm lý cũng to lớn và sự trắc trở, trở ngại mà họ gặp phải 
cũngrất nặng nề. Khi cảm giác trắc trở lên đến cao điểm là không thể tiếp nhận thì con 
người hiển nhiên lập tức gặp một loại hiện tương hy hữu đó là dục vọng và khát vọng 
muốn hủy diệt tự ngã.   
     Vì thế, sự xung đột mà Phật giáo đã đề cập như phân tích động cơ căn nguyên thỏa 
mãn nhu cầu, bảo tồn tự ngã, hủy diệt tự ngã và tham lam, ghét hận v.v… cùng với tâm lý 
học hiện đại và CTXH tương đối có điểm tương thông.  .   
f. Trị liệu, can thiệp  
     Thời xưa, đối với những người có rối loạn hành vi hay tâm thần rối loạn thì sự can 
thiệp, trị liệu thường hướng tìm đến ở ma thuật, quỷ thần học và các loại phương thức trừ 
ma đuổi quỷ khác nhau. Có một số tôn giáo đã xen trộn hoặc ít nhiều những phương thức 
này vào để làm nghi thức y liệu tôn giáo, một số khác đã phủ nhận những thủ đoạn trên 
và cho rằng bệnh tinh thần là do chức năng của não bộ hỗn loạn gây nên, nhưng, mãi đến 
thế kỷ 20 mới có phương pháp khoa học rõ ràng hơn để phân tích về những hành vi thất 
thường. Thuyết tâm bệnh, tức là bệnh tật tinh thần có thể được xem là kết quả của sự rối 
loạn tâm trí như quan điểm của Mesmer, Charcot, Janet, Breuer và Freud.   
     Gestalt hoặc “Tâm lý học Gestalt” nhấn mạnh đến tính chỉnh thể của hiện tượng tâm 
lý, cũng tức là đặc điểm lớn nhất của hiện tượng tâm lý, đó là tánh thống nhất không thể 
chia cắt của nó, hành vi cũng thế, tức là sự thống nhất của một hành vi nào đó, là phản 
ứng của chỉnh thể.  
     Ngoài trường phái Signmund Freu ra, “Tâm lý học nhân văn” của Carl Rogers and A. 
Maslow, “TLH hành vi” của John Watson và B. F. Skinner, “tâm lý học hiện sinh của 
Rollo May v.v… đều đề cập đến vấn đề trị liệu.   
    Erich Fromm cho rằng: sự thật, mỗi cá nhân trong xã hội ít nhiều đều rơi vào trong 
bệnh thái xã hội và bệnh thái xã hội đương thời bao gổm như sợ hãi, nóng nảy, lo lắng, 
bất an, v.v… vì thế bảo rằng phương pháp trị liệu của những nhà tâm lý học không chỉ 
giới hạn ở cá thể bệnh nhân mà đồng thời còn bao gồm cả bệnh thái xã hội đương thời. 
Các phương pháp trị liệu này được các nhà CTXH sử dụng rất thành công đối với nhóm 
yếu thế đặc biệt (tâm thần, bị lạm dụng tình dục, bị bạo hành, người nghiện ma túy, mại 
dâm …).   
Phương pháp trị liệu của Phật giáo là “Trị liệu định hướng” (Therapy Oriented). Trên 
phương diện triết học thì Phật giáo có thể đưa ra những khải thị đối với việc nhân loại bị 
mê muội và đánh mất hình thái ý thức. Trên phương diện tâm lý học, Phật giáo có thể chỉ 
rõ là vì dục vọng ràng buộc nên con người nóng nảy, lo lắng, đau khổ và còn chỉ dạy 
những phương pháp có khả năng giải quyết được những nan đề đó. Vì thế Phật giáo, trên 
phương diện trị liệu đã bao gồm cả triết học và tâm lý học. 
     Phật giáo rõ ràng đã chỉ ra được sở tại (nguồn gốc, nơi chốn) của vấn đề đau khổ của 
nhân loại, với sự chẩn đoán của Phật giáo thì cội nguồn của đau khổ là dục cầu và vô 
minh, con đường giải quyết để chấm dứt đau khổ là “Bát Chánh Đạo”, và, mục đích 
chung cực của sự trị liệu chính là “Niết Bàn” giải thoát.   
     Đau khổ sở dĩ hiện hữu là do dục cầu và vô minh. Dục cầu khởi sinh từ khát vọng, 
ghét hận, còn vô minh thì lại đến từ vọng tưởng. Cho nên con đường trị liệu là : Đối với 
những người có khí chất dục cầu thì cung cấp cho sự thanh tịnh; còn đối với người khốn 
hoặc trên phương diện tâm trí thì cung cấp cho sự nội tỉnh và chỉ có như thế mới là con 
đường giải quyết tối ư căn bản.  
     Sự khác nhau rõ ràng nhất giữa tâm lý học Phật giáo và học phái trị liệu phương Tây ở 
chỗ là mục đích trị liệu. Phật giáo không trực tiếp quan tâm đến cá thể hữu hạn, nhưng lại 
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quan tâm đến vấn đề khốn cảnh của toàn thể nhân loại. Đức Phật dạy rằng tật bệnh có thể 
được chia thành tật bệnh trên thân thể và tật bệnh trên tâm lý. Nhân loại chúng ta bị tật 
bệnh trên thân thể trong mỗi một sát na (thời gian nhất định), nhưng, tật bệnh trên tâm lý 
thì ngoại trừ đến Thánh Cảnh và nếu không thế thì không thể nào có thể tiêu trừ được. Ở 
đây đức Phật đã đưa ra lý tưởng của hạnh phúc và khái niệm về sự bất an: Người xuất gia 
có thể xả bỏ tất cả để tầm cầu sự ninh tịnh hoàn toàn của nội tâm; người tại gia có thể 
sống một đời thật hạnh phúc, rất hài hòa (thích ứng hoàn cảnh) trên cõi đời, nhưng phải 
tránh xa sự quá độ bằng cách hạn chế nhu yếu, thường xuyên phân tích tự ngã và giúp đỡ 
người khác.   
     Thông thường, Phật giáo trị liệu là phương pháp đã tụ hợp các học thuyết của những 
nhà tâm lý học phân tâm, tâm lý học nhân văn và tâm lý học hiện sinh; nhưng, học phái 
chủ nghĩa hành vi thì lại hơi có sự khác biệt đối với quan niệm trị liệu của Phật giáo. Phật 
giáo chủ trương nội tỉnh (giác ngộ), còn trị liệu hành vi thì chú trọng về hành vi (hiển lộ 
bên ngoài).  
     Khái niệm của Phật giáo về động cơ hữu và vô ý thức, chính là ý hướng được sai 
khiến của tầng sâu xa bởi dục cầu hưng phấn của cảm quan. Sự chấp trước đối với vật 
mục đích dụ hướng cảm giác khoái lạc và cổ võ cảm quan tham cầu tiềm tại; cảm giác 
đau khổ dẫn phát kích nộ tiềm tại và sự uy hiếp của vô thường đối với sanh mạng nên có 
khuynh hướng chấp trước kích thích tiềm phục tồn tại. Những ý hướng của tánh tiềm 
phục nầy nâng cao lòng tham cầu, kích nộ, kiêu ngạo, đố kỵ và các loại nền tảng cơ bản 
của sự bất an một cách vĩnh viễn không gián đoạn. Vì thế mà bảo rằng tâm linh là một 
liên tục thể của động thái ký ức tàng trữ thời kỳ thơ ấu, (thậm chí vô số đời trước quá 
khứ). Đức Phật dạy rằng tự ngã do nhờ sự giúp đỡ lâu dài của ý thức tiềm tại nên đã tạo 
nên cơ sở của sự khẩn trương và bất an.   
     Mục đích TLH phân tâm của Sigmund Freud ở chỗ là đề cao lý tưởng hạnh phúc hữu 
hạn và có thể đạt đến, còn Phật giáo thì đề ra một con đường chân chánh nhắm vào lãnh 
vực tâm linh và trên luân lý học, để giúp cho thế nhân tuân hành.   
     Carl Rogers v.v… chủ trương rằng nhân loại phải có trách nhiệm đối với mệnh hệ của 
chính mình, lựa chọn tiền đồ cho chính mình và cần phải có chọn lựa, trách nhiệm với 
cuộc sống của chính mình, điều này đã có sự giống nhau với kiến giải của Phật giáo trên 
phương diện tâm lý học và luân lý học.   
     Phật giáo là một tôn giáo phủ định tự nhiên Mệnh định luận và Thần định luận. Nhưng 
Phật giáo đề ra con đường giải thoát cho tâm linh bất an và phương thức sinh hoạt là kim 
chỉ nam một cách hết sức tích cực, nhưng chủ trương kỹ thuật trị liệu “thân chủ trọng tâm” 
thì về mặt nội dung đã không được rõ ràng lắm trong Phật giáo, nhưng cách tiếp cận của 
Phật giáo nếu so sánh thì thấy rõ là giàu tính nhân bản hơn, bản chất của nguồn gốc sâu 
xa của nó ở chỗ là có khuynh hướng kết nối của quá khứ và tương lai khi xem xét đánh 
giá quá trình giác ngộ của chúng sinh.   
     Phật giáo, tâm lý học và CTXH tồn tại trên phương diện trị liệu đã có điểm tương 
đồng như : “Các vấn nạn của con người” của tâm lý học, CTXH và “Nhân sinh là đau 
khổ” của Phật giáo dù không có sự mưu tính nhưng vẫn đã gặp nhau. Phật giáo đề ra 
phương pháp dùng quan niệm vô ngã để có thể trị liệu sự nóng nảy, lo lắng, khổ đau và 
phiền chán. Phật giáo cũng cho rằng con người sở dĩ nóng nảy lo lắng bất an là bởi vì 
bám víu vào sự chấp trước nơi tự ngã. Tâm lý học, CTXH đưa ra các cách trị liệu, can 
thiệp như nhận thức, hành vi, nhận thức-hành vi, nhân văn … để can thiệp, trị liệu có 
hiệu quả những vấn nạn con người. Phật giáo thì đề ra tinh thần vô ngã để giải quyết vấn 
đề một cách rốt ráo vấn nạn của con người.  
3. Kết luận 
Qua việc phân tích cơ sở tâm lý của các hoạt động xã hội của Phật giáo thông qua 
một số phạm trù cơ bản được vận hành trong TLH, Phật giáo và CTXH ta thấy rằng, 
những phạm trù trên luôn có sự tương đồng và thống nhất dù rằng những phạm trù này 
được thể hiện và vận hành trong các lĩnh vực khác nhau như TLH, Phật giáo hay là ở 
CTXH. Phật giáo ở Việt Nam đã và đang quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc hiện 
tại như tình trạng người nghèo khổ lang thang không nơi nương tựa, hàng đêm vẫn có 
người co ro dưới gầm cầu, xó chợ, người tâm thần vất vưởng lề đường, trẻ em nghèo 
không được đến trường, hoặc phải bỏ học sớm vì không có tiền nộp học phí… đồng thời 
gánh vác thực hiện trách nhiệm, bắt tay vào xây dựng các chương trình như: đào giếng 
cho các hộ nghèo ở miền núi không có nước uống; lập và gây quỹ học bổng trợ giúp trẻ 
em, học sinh, sinh viên nghèo trong tình trạng khó khăn, không phân biệt tôn giáo, sắc 
tộc; vận động các nhà hảo tâm giúp phương tiện thuốc men, áo quần… nhằm giúp đỡ 
những gia đình khó khăn, các cụ già neo đơn. Công tác xã hội là những hành động cụ thể, 
Phật giáo đã thiết thực giúp cho các nạn nhân bệnh tật, đói nghèo, bất hạnh…vượt qua 
hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm ý chí nghị lực, vươn lên…tạo điều kiện để họ hào 
nhập với cộng đồng và được sống vui, học tập tốt và lao động tốt như những người bình 
thường khác, thông qua các hoạt động như: Chăm sóc người già cô đơn không nơi nương 
tựa, chăm sóc trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, trẻ em tàn tật; chăm sóc, ủng hộ bệnh nhân 
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quan tâm đến vấn đề khốn cảnh của toàn thể nhân loại. Đức Phật dạy rằng tật bệnh có thể 
được chia thành tật bệnh trên thân thể và tật bệnh trên tâm lý. Nhân loại chúng ta bị tật 
bệnh trên thân thể trong mỗi một sát na (thời gian nhất định), nhưng, tật bệnh trên tâm lý 
thì ngoại trừ đến Thánh Cảnh và nếu không thế thì không thể nào có thể tiêu trừ được. Ở 
đây đức Phật đã đưa ra lý tưởng của hạnh phúc và khái niệm về sự bất an: Người xuất gia 
có thể xả bỏ tất cả để tầm cầu sự ninh tịnh hoàn toàn của nội tâm; người tại gia có thể 
sống một đời thật hạnh phúc, rất hài hòa (thích ứng hoàn cảnh) trên cõi đời, nhưng phải 
tránh xa sự quá độ bằng cách hạn chế nhu yếu, thường xuyên phân tích tự ngã và giúp đỡ 
người khác.   
     Thông thường, Phật giáo trị liệu là phương pháp đã tụ hợp các học thuyết của những 
nhà tâm lý học phân tâm, tâm lý học nhân văn và tâm lý học hiện sinh; nhưng, học phái 
chủ nghĩa hành vi thì lại hơi có sự khác biệt đối với quan niệm trị liệu của Phật giáo. Phật 
giáo chủ trương nội tỉnh (giác ngộ), còn trị liệu hành vi thì chú trọng về hành vi (hiển lộ 
bên ngoài).  
     Khái niệm của Phật giáo về động cơ hữu và vô ý thức, chính là ý hướng được sai 
khiến của tầng sâu xa bởi dục cầu hưng phấn của cảm quan. Sự chấp trước đối với vật 
mục đích dụ hướng cảm giác khoái lạc và cổ võ cảm quan tham cầu tiềm tại; cảm giác 
đau khổ dẫn phát kích nộ tiềm tại và sự uy hiếp của vô thường đối với sanh mạng nên có 
khuynh hướng chấp trước kích thích tiềm phục tồn tại. Những ý hướng của tánh tiềm 
phục nầy nâng cao lòng tham cầu, kích nộ, kiêu ngạo, đố kỵ và các loại nền tảng cơ bản 
của sự bất an một cách vĩnh viễn không gián đoạn. Vì thế mà bảo rằng tâm linh là một 
liên tục thể của động thái ký ức tàng trữ thời kỳ thơ ấu, (thậm chí vô số đời trước quá 
khứ). Đức Phật dạy rằng tự ngã do nhờ sự giúp đỡ lâu dài của ý thức tiềm tại nên đã tạo 
nên cơ sở của sự khẩn trương và bất an.   
     Mục đích TLH phân tâm của Sigmund Freud ở chỗ là đề cao lý tưởng hạnh phúc hữu 
hạn và có thể đạt đến, còn Phật giáo thì đề ra một con đường chân chánh nhắm vào lãnh 
vực tâm linh và trên luân lý học, để giúp cho thế nhân tuân hành.   
     Carl Rogers v.v… chủ trương rằng nhân loại phải có trách nhiệm đối với mệnh hệ của 
chính mình, lựa chọn tiền đồ cho chính mình và cần phải có chọn lựa, trách nhiệm với 
cuộc sống của chính mình, điều này đã có sự giống nhau với kiến giải của Phật giáo trên 
phương diện tâm lý học và luân lý học.   
     Phật giáo là một tôn giáo phủ định tự nhiên Mệnh định luận và Thần định luận. Nhưng 
Phật giáo đề ra con đường giải thoát cho tâm linh bất an và phương thức sinh hoạt là kim 
chỉ nam một cách hết sức tích cực, nhưng chủ trương kỹ thuật trị liệu “thân chủ trọng tâm” 
thì về mặt nội dung đã không được rõ ràng lắm trong Phật giáo, nhưng cách tiếp cận của 
Phật giáo nếu so sánh thì thấy rõ là giàu tính nhân bản hơn, bản chất của nguồn gốc sâu 
xa của nó ở chỗ là có khuynh hướng kết nối của quá khứ và tương lai khi xem xét đánh 
giá quá trình giác ngộ của chúng sinh.   
     Phật giáo, tâm lý học và CTXH tồn tại trên phương diện trị liệu đã có điểm tương 
đồng như : “Các vấn nạn của con người” của tâm lý học, CTXH và “Nhân sinh là đau 
khổ” của Phật giáo dù không có sự mưu tính nhưng vẫn đã gặp nhau. Phật giáo đề ra 
phương pháp dùng quan niệm vô ngã để có thể trị liệu sự nóng nảy, lo lắng, khổ đau và 
phiền chán. Phật giáo cũng cho rằng con người sở dĩ nóng nảy lo lắng bất an là bởi vì 
bám víu vào sự chấp trước nơi tự ngã. Tâm lý học, CTXH đưa ra các cách trị liệu, can 
thiệp như nhận thức, hành vi, nhận thức-hành vi, nhân văn … để can thiệp, trị liệu có 
hiệu quả những vấn nạn con người. Phật giáo thì đề ra tinh thần vô ngã để giải quyết vấn 
đề một cách rốt ráo vấn nạn của con người.  
3. Kết luận 
Qua việc phân tích cơ sở tâm lý của các hoạt động xã hội của Phật giáo thông qua 
một số phạm trù cơ bản được vận hành trong TLH, Phật giáo và CTXH ta thấy rằng, 
những phạm trù trên luôn có sự tương đồng và thống nhất dù rằng những phạm trù này 
được thể hiện và vận hành trong các lĩnh vực khác nhau như TLH, Phật giáo hay là ở 
CTXH. Phật giáo ở Việt Nam đã và đang quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc hiện 
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tộc; vận động các nhà hảo tâm giúp phương tiện thuốc men, áo quần… nhằm giúp đỡ 
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nhập với cộng đồng và được sống vui, học tập tốt và lao động tốt như những người bình 
thường khác, thông qua các hoạt động như: Chăm sóc người già cô đơn không nơi nương 
tựa, chăm sóc trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, trẻ em tàn tật; chăm sóc, ủng hộ bệnh nhân 
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nghèo; chăm lo cho người nghèo; hoặc những nạn nhân do thiên tai, lũ lụt; nạn nhân 
chiến tranh, nạn nhân chất độc màu da cam và những nạn nhân của cơ chế thị trường, 
người nhiễm HIV/AIDS...Đó cũng chính là các hoạt động xã hội của Phật giáo, tất nhiên, 
những hoạt động này là cụ thể hóa những triết lý, giáo lý của Phật giáo để cụ thể hóa mục 
tiêu của Phật giáo. Nhưng, xét dưới góc độ TLH, các hoạt động xã hội này của Phật giáo 
và CTXH đã có những điểm tương đồng. Các hoạt động xã hội của Phật giáo mang lại 
những hiệu quả to lớn cho xã hội được dựa trên cơ sở một niềm tin Phật giáo của người 
dân (80% người Việt có niềm tin ở mức độ khác nhau về Phật giáo – số liệu của Giáo hội 
Phật giáo VN) 
 Hiện nay, các ngôi chùa ở Việt Nam đã và đang thực hiện các hoạt động xã hội 
mang tính thế tục của Nhà chùa mà thực chất là đang thực hiện ở những mức độ khác 
nhau về chức năng của một trung tâm CTXH, đó là: điều phối dịch vụ; cung cấp dịch vụ; 
đào tạo-giáo dục-truyền thông; hỗ trợ và phát triển cộng đồng; tư vấn và vận động chính 
sách. Sự thành công của rất nhiều các nhà Chùa mà trong số đó là mô hình trị liệu can 
thiệp trợ giúp cho thanh thiếu niên đang cai nghiện ma túy ở Chùa Pháp Vân – Hà Nội là 
một minh chứng cho quan điểm trên. Đối chiếu triết lý của Phật giáo với các mục tiêu của 
CTXH dưới góc độ TLH chúng ta thấy có sự trùng lặp đáng kể, các cơ sở lý luận khoa 
hoạc và thực tiễn hiện nay chúng ta có thể xây dựng một cách tiếp cận mới trong CTXH 
tại Việt Nam mang tính dân tộc, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc nhằm nâng 
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1. Dẫn luận 
1.1. Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế 
giới. 
 Đạo Phật được truyền bá vào Việt Nam khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã 
nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của 
người Việt (Theo điều tra của GHPG Việt Nam, năm 2008, có 80% người VN có niềm 
tin Phật giáo ở các mức độ khác nhau), bên cạnh đạo Nho, đạo Lão và đạo Thiên chúa. 
Hơn nữa quá trình Phật giáo phát triển, truyền bá ở Việt Nam gắn liền với quá trình hình 
thành, phát triển tư tưởng, đạo đức của con người.  
Đạo Phật luôn đề cao lòng từ bi, nhân ái. Từ khi truyền vào Việt Nam, tinh thần 
cứu khổ cứu nạn của đức Phật được phát huy rộng rãi ở một quốc gia bị nhiều cuộc chiến 
tranh tàn phá, thiên tai thường xuyên ập đến. Đây là nguyên nhân quan trọng giúp cho 
Phật giáo gắn chặt và đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam qua những dặm dài lịch sử. 
Ngày nay, Việt Nam là quốc gia đang phát triển và có nhiều thành tựu nổi bật trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy vậy, ngày càng có nhiều vấn 
đề xã hội bức xúc nổi lên như tình trạng nhập cư ồ ạt vào các đô thị lớn, môi trường bị 
tàn phá, nghèo đói và thất nghiệp ở nông thôn, bệnh dịch tái diễn liên tục, tệ nạn xã hội 
phát triển mạnh, học sinh bỏ học, gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã 
hội … Các vấn đề xã hội này đang trở thành thách thức cho nước ta hướng đến sự phát 
triển bền vững. Như vậy, trước tình hình đó, Phật giáo đã, đang và sẽ góp phần hỗ trợ với 
Nhà nước thực hiện tốt an sinh và đảm bảo công bằng xã hội..  
1.2. Hoạt động từ thiện xã hội – hoạt động cụ thể về chức năng xã hội của Phật 
giáo.  
Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, thường xuyên bị chiến tranh tàn phá. Do 
vậy, đời sống con người phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, thường xuyên gồng mình chống 
chọi với sự tàn phá của thiên tai, sự xâm lược của nhiều thế lực ngoại bang. Nên khi vào 
Việt Nam, tinh thần vì chúng sinh của Phật giáo nhanh chóng hòa quyện cùng những triết 
lý, kinh nghiệm sống của người dân thể hiện qua ca dao, tục ngữ Việt Nam: “Lá lành 
đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, “Một miếng khi đói bằng một gói 
khi no”. Sự tương đồng này là một trong những cơ sở quan trọng, là cơ duyên để Phật 
giáo tồn tại, phát triển, đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam qua những thăng trầm của 
lịch sử. Chính vì vậy mà có nhận định: “Trong giai đoạn Phật giáo là hệ tư tưởng thống 
trị, nó đã góp phần đưa lại cho giai cấp cầm quyền một đường lối trị quốc có nhiều điểm 
tiến bộ. Đó là thái độ khoan dung, độ lượng, chia sẻ và cảm thông chung, có thái độ sống 
hướng đến tha nhân, vì tha nhân” (3). Bởi thế, từ trước đến nay, Phật giáo Việt Nam luôn 
thể hiện tinh thần nhập thế hành đạo, thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, 
giúp đỡ những mảnh đời chẳng may gặp khốn khó và bất hạnh trong xã hội. 
Hoạt động từ thiện xã hội không chỉ là sự thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn 
của tín đồ Phật giáo mà còn là một biểu hiện quan trọng chức năng hỗ trợ xã hội của Phật 
giáo. “Dù ít hay nhiều, con người thường phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, thất bại, 
thiên tai, bệnh tật,…cái chết của những những người thân thuộc, yêu quí và cái chết của 
chính bản thân mình. Trong những lúc như thế, cuộc sống con người rất dễ bị tổn thương 
và trở nên vô nghĩa, niềm tin Phật giáo giúp cho con người khó bị rơi vào tuyệt vọng hơn. 
Phật giáo còn cung cấp cho con người những biện pháp cầu nguyện, cúng bái thần linh 
trong niềm tin rằng rằng những việc làm như vậy sẽ giúp cải thiện được tình hình” (4). Ở 
đây, chức năng này của Phật giáo không chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ con người bằng các 
liệu pháp tâm linh như cúng bái, cầu nguyện, tin tưởng,…, mà còn biểu hiện thông qua 
những hành động mang tính thực tiễn, nổi bật là sự hỗ trợ vật chất của Phật giáo trong 
hoạt động hành đạo. Như vậy, những hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo mang đến 
cho con người sự hỗ trợ vật chất trong lúc cần thiết, đồng thời cũng là một niềm an ủi 
tinh thần (mang tính tâm linh) lớn lao giúp họ đương đầu và vượt qua những vấn nạn họ 
gặp phải trong cuộc sống, họ đó chính là những con người thường phải đối mặt với khó 
khăn, hiểm nguy, thất bại, thiên tai, bệnh tật, rủi ro…hoặc phải đón nhận cái chết của 
những những người thân thuộc, yêu quí và cả cái chết của chính bản thân mình.  
1.3. Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo – nguồn vốn xã hội (social capital). 
Vốn xã hội là một khái niệm dùng để chỉ một loài tài sản phi vật chất của mỗi cá 
nhân, mỗi gia đình, cộng đồng hay một quốc gia được tạo dựng qua quá trình thực hiện 
giữa các chủ thể xã hội (cá nhân, gia đình, nhóm người, cộng đồng, nhà nước). Cohen và 
Prusak (2001) định nghĩa: “Vốn xã hội bao gồm phần lớn sự hợp tác xây dựng giữa 
những con người với nhau:  Sự tin tưởng, sự hiểu biết lẫn nhau, và sự chia sẻ những giá 
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1.2. Hoạt động từ thiện xã hội – hoạt động cụ thể về chức năng xã hội của Phật 
giáo.  
Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, thường xuyên bị chiến tranh tàn phá. Do 
vậy, đời sống con người phụ thuộc nhiều vào tự nhiên, thường xuyên gồng mình chống 
chọi với sự tàn phá của thiên tai, sự xâm lược của nhiều thế lực ngoại bang. Nên khi vào 
Việt Nam, tinh thần vì chúng sinh của Phật giáo nhanh chóng hòa quyện cùng những triết 
lý, kinh nghiệm sống của người dân thể hiện qua ca dao, tục ngữ Việt Nam: “Lá lành 
đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, “Một miếng khi đói bằng một gói 
khi no”. Sự tương đồng này là một trong những cơ sở quan trọng, là cơ duyên để Phật 
giáo tồn tại, phát triển, đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam qua những thăng trầm của 
lịch sử. Chính vì vậy mà có nhận định: “Trong giai đoạn Phật giáo là hệ tư tưởng thống 
trị, nó đã góp phần đưa lại cho giai cấp cầm quyền một đường lối trị quốc có nhiều điểm 
tiến bộ. Đó là thái độ khoan dung, độ lượng, chia sẻ và cảm thông chung, có thái độ sống 
hướng đến tha nhân, vì tha nhân” (3). Bởi thế, từ trước đến nay, Phật giáo Việt Nam luôn 
thể hiện tinh thần nhập thế hành đạo, thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, 
giúp đỡ những mảnh đời chẳng may gặp khốn khó và bất hạnh trong xã hội. 
Hoạt động từ thiện xã hội không chỉ là sự thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ cứu nạn 
của tín đồ Phật giáo mà còn là một biểu hiện quan trọng chức năng hỗ trợ xã hội của Phật 
giáo. “Dù ít hay nhiều, con người thường phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, thất bại, 
thiên tai, bệnh tật,…cái chết của những những người thân thuộc, yêu quí và cái chết của 
chính bản thân mình. Trong những lúc như thế, cuộc sống con người rất dễ bị tổn thương 
và trở nên vô nghĩa, niềm tin Phật giáo giúp cho con người khó bị rơi vào tuyệt vọng hơn. 
Phật giáo còn cung cấp cho con người những biện pháp cầu nguyện, cúng bái thần linh 
trong niềm tin rằng rằng những việc làm như vậy sẽ giúp cải thiện được tình hình” (4). Ở 
đây, chức năng này của Phật giáo không chỉ dừng lại ở sự giúp đỡ con người bằng các 
liệu pháp tâm linh như cúng bái, cầu nguyện, tin tưởng,…, mà còn biểu hiện thông qua 
những hành động mang tính thực tiễn, nổi bật là sự hỗ trợ vật chất của Phật giáo trong 
hoạt động hành đạo. Như vậy, những hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo mang đến 
cho con người sự hỗ trợ vật chất trong lúc cần thiết, đồng thời cũng là một niềm an ủi 
tinh thần (mang tính tâm linh) lớn lao giúp họ đương đầu và vượt qua những vấn nạn họ 
gặp phải trong cuộc sống, họ đó chính là những con người thường phải đối mặt với khó 
khăn, hiểm nguy, thất bại, thiên tai, bệnh tật, rủi ro…hoặc phải đón nhận cái chết của 
những những người thân thuộc, yêu quí và cả cái chết của chính bản thân mình.  
1.3. Hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo – nguồn vốn xã hội (social capital). 
Vốn xã hội là một khái niệm dùng để chỉ một loài tài sản phi vật chất của mỗi cá 
nhân, mỗi gia đình, cộng đồng hay một quốc gia được tạo dựng qua quá trình thực hiện 
giữa các chủ thể xã hội (cá nhân, gia đình, nhóm người, cộng đồng, nhà nước). Cohen và 
Prusak (2001) định nghĩa: “Vốn xã hội bao gồm phần lớn sự hợp tác xây dựng giữa 
những con người với nhau:  Sự tin tưởng, sự hiểu biết lẫn nhau, và sự chia sẻ những giá 
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trị đạo đức, phong cách nối kết những thành viên trong các tập đoàn, các cộng đồng lại 
với nhau làm cho việc phối hợp hành động có khả năng thực hiện được”. Như vậy, vốn 
xã hội chính là con người. Trong khi con người lại chính là sản phẩm của một hoàn cảnh 
xã hội hiện hữu và phát triển trong một hoàn cảnh kinh tế, một bối cảnh lịch sử, một 
truyền thống văn hóa cụ thể nào đó. Chỉ số đo lường vốn xã hội được thể hiện ở khối 
lượng, chất lượng thông tin trao đổi, khả năng, mức độ hợp tác, sự hỗ trợ bên ngoài và độ 
bền vững của các mối quan hệ xã hội. Một người có thu nhập thấp nhưng họ cảm thấy 
yên tâm hơn trong cuộc sống khi họ thiết lập được xung quanh mình một mạng lưới xã 
hội gắn bó, thân thuộc gần gũi như anh em, họ hàng, bạn bè,…(5). Ở đây, vốn xã hội 
được biểu hiện rõ nhất với các hoạt động an sinh xã hội ngay trong bản thân từng cộng 
đồng, thông qua việc giúp đỡ những người nghèo khó, góp phần duy trì mạng lưới xã hội, 
gắn kết và góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng sống của họ.  
Phật giáo, một tổ chức xã hội lớn và có uy tín ở Việt Nam, trước nay đã là nguồn 
vốn xã hội quan trọng, đồng hành cùng Nhà nước VN và các tổ chức khác trong các hoạt 
động từ thiện xã hội để hỗ trợ người dân, góp phần lớn cho việc xây dựng hệ thống an 
sinh xã hội của VN. Tinh thần Phật giáo và dân tộc Việt Nam đều mang nét nhân văn sâu 
sắc, cùng hướng đến những con người chẳng may gặp bất hạnh trong xã hội. Đồng thời, 
những hoạt động hành thiện, giúp người, cứu đời của Phật giáo Việt Nam mang một ý 
nghĩa quan trọng, góp phần cùng nhau nỗ lực thực hiện an sinh, phúc lợi xã hội vì sự phát 
triển cộng đồng, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa đạo với đời, phản ánh rõ nét chức 
năng xã hội của Phật giáo.  
Phật giáo lại biết bám lấy làng xã bằng nhiều hoạt động cụ thể có tổ chức, kết hợp 
với tín ngưỡng bản địa, hội hè. Nhà sư và ngôi chùa có vai trò quan trọng trong đời sống 
dân gian cổ truyền, ở Bắc Bộ trước đây hầu như làng nào cũng có chùa. Ngoài thờ Phật, 
chùa còn thêm tín ngưỡng dân gian thờ thần tiên, thờ các vị tướng có công với nước. 
Ngôi chùa trở thành một trung tâm văn hoá làng. Có thể nói Phật giáo đã góp phần làm 
phong phú thêm nền văn hoá dân tộc. Hội chùa làng cũng như hội làng là tiêu biểu cho 
lối sống và cách ứng xử của người nông dân trong làng xã, là một dịp để con người được 
giải phóng tình cảm, hoà cái tôi của mình vào cái ta của làng xã, không bị giáo lý khuôn 
phép gò bó và toả chiết tâm hồn.                   
2. Hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
2.1. Kết quả của hoạt động từ thiện xã hộicủa Giáo hội Phật giáo VN trong nhiệm 
kỳ VI (2007 - 2012)  
        Hoạt động từ thiện xã hội đã được Giáo hội quan tâm và thực hiện có hiệu quả, Giáo 
hội tích cực tham gia các cuộc vận động lớn doTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phát động, cống hiến cho xã hội hàng trăm nghìn tỷ đồng để chăm lo xây dựng đời sống 
cho những người có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần “ Lá lành đùm lá rách”, đây không 
chỉ là nghĩa cử cao đẹp và còn là giá trị văn hoá của Phật giáo đã hoà quyện với văn hoá 
truyền thống về tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam có từ nghìn đời. 
Phật giáo luôn đồng hành với những thăng trầm của đất nước, những hoạt động từ thiện 
của Phật giáo Việt Nam nhằm xoa dịu những nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh trong 
cuộc sống. Nhiều ngôi chùa trong cả nước thực sự là mái ấm của tình yêu thương cho 
hàng ngàn em nhỏ không nơi nương tựa. Với khả năng của Phật giáo Việt Nam hôm nay, 
chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Phật giáo sẽ có đóng góp cho xã hội nhiều hơn nữa 
để đạo đức, văn hoá Phật giáo lan toả sâu rộng trong đời sống của mỗi người dân Việt 
Nam. Với số tiền đóng góp hàng trăm tỷ đồng/ năm, Giáo hội có đủ khả năng vận động 
xây dựng các công trình thiết thực đáp ứng nhu cầu dân sinh như; chung cư cho người 
nghèo, bệnh viện miễn phí, nhà ở cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,… 
đây thực sự là “chiến lược” về từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam. 
Theo Ban Từ thiện - xã hội Trung ương GHPG Việt Nam, trong năm qua, cùng 
với các hoạt động Phật sự quan trọng, Giáo hội đã tổ chức nhiều chương trình phúc lợi xã 
hội nhằm chia sẻ những khó khăn với các đối tượng cần sự giúp đỡ. Đây chính là những 
hoạt động thể hiện điểm nhấn quan trọng cho sự hòa nhập của Phật giáo Việt Nam vào 
truyền thống văn hóa của dân tộc. Tính tới cuối tháng 12-2010, nhiều tĩnh đường, phòng 
khám từ thiện tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam đã được thành 
lập, giúp đỡ về nơi ăn chốn ở và các điều kiện học tập cho trên 2.500 em học sinh nghèo, 
1.500 em mồ cồi, khuyết tật, nuôi dưỡng hàng ngàn người già neo đơn... Các công trình 
xã hội cộng đồng như tư vấn, chăm sóc, cấp thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS... với 
tổng trị giá trên 400 tỷ đồng. Ban từ thiện Trung ương GHPG Việt Nam đã ủng hộ số tiền 
150 tỷ, thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam để chuyển tới đồng bào chịu thiệt hại sau đợt 
thiên tai, lũ lụt tại miền Trung và những số phận nghèo khó trên khắp đất nước. 
Không chỉ tham gia trực tiếp vào các cuộc vận động “Vì Người nghèo”, trong các 
chương trình Phật sự lớn của Đạo pháp, nhiều tấm lòng thành tâm của hàng ngàn phật tử 
cả nước cũng đã góp phần gián tiếp vào các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo. Cụ 
thể, tháng 10/2010 nhân dịp tổ chức Hội thảo hướng dẫn Phật tử tại TP. Hải Phòng, Ban 
Hoằng pháp Trung ương đã tặng 100 phần quà, 20 chiếc xe đạp, trị giá trên 160 triệu 
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trị đạo đức, phong cách nối kết những thành viên trong các tập đoàn, các cộng đồng lại 
với nhau làm cho việc phối hợp hành động có khả năng thực hiện được”. Như vậy, vốn 
xã hội chính là con người. Trong khi con người lại chính là sản phẩm của một hoàn cảnh 
xã hội hiện hữu và phát triển trong một hoàn cảnh kinh tế, một bối cảnh lịch sử, một 
truyền thống văn hóa cụ thể nào đó. Chỉ số đo lường vốn xã hội được thể hiện ở khối 
lượng, chất lượng thông tin trao đổi, khả năng, mức độ hợp tác, sự hỗ trợ bên ngoài và độ 
bền vững của các mối quan hệ xã hội. Một người có thu nhập thấp nhưng họ cảm thấy 
yên tâm hơn trong cuộc sống khi họ thiết lập được xung quanh mình một mạng lưới xã 
hội gắn bó, thân thuộc gần gũi như anh em, họ hàng, bạn bè,…(5). Ở đây, vốn xã hội 
được biểu hiện rõ nhất với các hoạt động an sinh xã hội ngay trong bản thân từng cộng 
đồng, thông qua việc giúp đỡ những người nghèo khó, góp phần duy trì mạng lưới xã hội, 
gắn kết và góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng sống của họ.  
Phật giáo, một tổ chức xã hội lớn và có uy tín ở Việt Nam, trước nay đã là nguồn 
vốn xã hội quan trọng, đồng hành cùng Nhà nước VN và các tổ chức khác trong các hoạt 
động từ thiện xã hội để hỗ trợ người dân, góp phần lớn cho việc xây dựng hệ thống an 
sinh xã hội của VN. Tinh thần Phật giáo và dân tộc Việt Nam đều mang nét nhân văn sâu 
sắc, cùng hướng đến những con người chẳng may gặp bất hạnh trong xã hội. Đồng thời, 
những hoạt động hành thiện, giúp người, cứu đời của Phật giáo Việt Nam mang một ý 
nghĩa quan trọng, góp phần cùng nhau nỗ lực thực hiện an sinh, phúc lợi xã hội vì sự phát 
triển cộng đồng, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa đạo với đời, phản ánh rõ nét chức 
năng xã hội của Phật giáo.  
Phật giáo lại biết bám lấy làng xã bằng nhiều hoạt động cụ thể có tổ chức, kết hợp 
với tín ngưỡng bản địa, hội hè. Nhà sư và ngôi chùa có vai trò quan trọng trong đời sống 
dân gian cổ truyền, ở Bắc Bộ trước đây hầu như làng nào cũng có chùa. Ngoài thờ Phật, 
chùa còn thêm tín ngưỡng dân gian thờ thần tiên, thờ các vị tướng có công với nước. 
Ngôi chùa trở thành một trung tâm văn hoá làng. Có thể nói Phật giáo đã góp phần làm 
phong phú thêm nền văn hoá dân tộc. Hội chùa làng cũng như hội làng là tiêu biểu cho 
lối sống và cách ứng xử của người nông dân trong làng xã, là một dịp để con người được 
giải phóng tình cảm, hoà cái tôi của mình vào cái ta của làng xã, không bị giáo lý khuôn 
phép gò bó và toả chiết tâm hồn.                   
2. Hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
2.1. Kết quả của hoạt động từ thiện xã hộicủa Giáo hội Phật giáo VN trong nhiệm 
kỳ VI (2007 - 2012)  
        Hoạt động từ thiện xã hội đã được Giáo hội quan tâm và thực hiện có hiệu quả, Giáo 
hội tích cực tham gia các cuộc vận động lớn doTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phát động, cống hiến cho xã hội hàng trăm nghìn tỷ đồng để chăm lo xây dựng đời sống 
cho những người có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần “ Lá lành đùm lá rách”, đây không 
chỉ là nghĩa cử cao đẹp và còn là giá trị văn hoá của Phật giáo đã hoà quyện với văn hoá 
truyền thống về tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam có từ nghìn đời. 
Phật giáo luôn đồng hành với những thăng trầm của đất nước, những hoạt động từ thiện 
của Phật giáo Việt Nam nhằm xoa dịu những nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh trong 
cuộc sống. Nhiều ngôi chùa trong cả nước thực sự là mái ấm của tình yêu thương cho 
hàng ngàn em nhỏ không nơi nương tựa. Với khả năng của Phật giáo Việt Nam hôm nay, 
chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Phật giáo sẽ có đóng góp cho xã hội nhiều hơn nữa 
để đạo đức, văn hoá Phật giáo lan toả sâu rộng trong đời sống của mỗi người dân Việt 
Nam. Với số tiền đóng góp hàng trăm tỷ đồng/ năm, Giáo hội có đủ khả năng vận động 
xây dựng các công trình thiết thực đáp ứng nhu cầu dân sinh như; chung cư cho người 
nghèo, bệnh viện miễn phí, nhà ở cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,… 
đây thực sự là “chiến lược” về từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam. 
Theo Ban Từ thiện - xã hội Trung ương GHPG Việt Nam, trong năm qua, cùng 
với các hoạt động Phật sự quan trọng, Giáo hội đã tổ chức nhiều chương trình phúc lợi xã 
hội nhằm chia sẻ những khó khăn với các đối tượng cần sự giúp đỡ. Đây chính là những 
hoạt động thể hiện điểm nhấn quan trọng cho sự hòa nhập của Phật giáo Việt Nam vào 
truyền thống văn hóa của dân tộc. Tính tới cuối tháng 12-2010, nhiều tĩnh đường, phòng 
khám từ thiện tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam đã được thành 
lập, giúp đỡ về nơi ăn chốn ở và các điều kiện học tập cho trên 2.500 em học sinh nghèo, 
1.500 em mồ cồi, khuyết tật, nuôi dưỡng hàng ngàn người già neo đơn... Các công trình 
xã hội cộng đồng như tư vấn, chăm sóc, cấp thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS... với 
tổng trị giá trên 400 tỷ đồng. Ban từ thiện Trung ương GHPG Việt Nam đã ủng hộ số tiền 
150 tỷ, thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam để chuyển tới đồng bào chịu thiệt hại sau đợt 
thiên tai, lũ lụt tại miền Trung và những số phận nghèo khó trên khắp đất nước. 
Không chỉ tham gia trực tiếp vào các cuộc vận động “Vì Người nghèo”, trong các 
chương trình Phật sự lớn của Đạo pháp, nhiều tấm lòng thành tâm của hàng ngàn phật tử 
cả nước cũng đã góp phần gián tiếp vào các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo. Cụ 
thể, tháng 10/2010 nhân dịp tổ chức Hội thảo hướng dẫn Phật tử tại TP. Hải Phòng, Ban 
Hoằng pháp Trung ương đã tặng 100 phần quà, 20 chiếc xe đạp, trị giá trên 160 triệu 
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đồng cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập tại Hải Phòng. Tại Lễ hội Hoa đăng 
2010, Hội đồng Trị sự, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPG Việt Nam đã tổ chức 
thắp 10.000 ngọn nến với sự tham dự của hơn 10.000 đồng bào Phật tử để cầu nguyện 
Thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong các 
cuộc kháng chiến và đồng bào tử nạn trong trận lũ lụt miền Trung vừa qua. Đặc biệt, 
Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương, Ban Bảo trợ và Ban Hướng dẫn Phật giáo các địa 
phương đã tổ chức phát tâm, cúng dường an cư kiết hạ, cứu trợ lũ lụt, tặng học bổng, cấp 
xe đạp, xây cầu đường giao thông cho đồng bào miền Trung với số tiền đóng góp trên 9,5 
tỷ đồng. 
Trong nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động, ủng 
hộ được 2879 tỷ 432 triệu đồng cho công tác từ thiện, cứu trợ, ủng hộ đồng bào nghèo, 
ủng hộ những vùng thiên tai, bão lũ. Thượng tọa (TT) Thích Quảng Tùng (Phó Chủ tịch 
HĐTS, Trưởng ban Từ thiện TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - GHPGVN) cho biết, 
dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo và 
Tăng Ni, Phật tử cả nước đã nỗ lực vận động tài chính, phẩm vật, cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, lũ lụt tàn phá thuộc các tỉnh miền Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu 
Long, đồng bào nghèo, đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa... Tổng cộng công tác 
cứu trợ, vận động, ủng hộ từ thiện, nhân đạo trong nhiệm kỳ VI của GHPGVN là 2.879 tỷ 
432 triệu 62 ngàn đồng. Theo cư sĩ Phạm Nhật Vũ (Phó Ban Quốc tế, Phó Ban Tài chính, 
Phó Ban Truyền thông và Văn hóa của GHPGVN) “con số trên còn rất xa với thực tế 
Giáo hội đã làm, thực tế gấp 3 đến 4 lần số tiền trên, không phải do Giáo hội không 
thống kê được mà người dân họ làm từ thiện họ lại không muốn lộ tên của họ cho xã hội 
biết” (trích phỏng vấn ngày 26/11/2012). 
Cụ thể, trong nhiệm kỳ VI, GHPGVN đã hỗ trợ 22.028 ca mổ đục thủy tinh thể, 
200 căn nhà tình nghĩa, 1.876 căn nhà tình thương, 422 căn nhà đại đoàn kết, 30 lớp học 
tình thương, 3 trường Mẫu giáo, ủng hộ và nuôi dưỡng trên 100 bà Mẹ Việt Nam anh 
hùng, xây 250 cây cầu bê tông, đổ 27.000m đường xi măng, 370 chiếc xuồng (thuyền), 
khoan 1.510 giếng nước sạch, tặng 1.326 xe lăn, 165 xe lắc, 100 xe trợ đi, 1000 xe đạp, 
180 bộ máy vi tính cho học sinh; hàng trăm ngàn tấn gạo, trợ cấp học bổng cho học sinh, 
sinh viên nghèo hiếu học, nuôi cô nhi, trẻ khuyết tật, khiếm thị, cụ già neo đơn, trợ cấp 
lương giáo viên các lớp học tình thương; xây 2 lò hỏa táng từ thiện, trợ giúp hỏa táng trên 
2.300 ca...Theo Thượng tọa Thích Quảng Tùng, trong các hoạt động từ thiện, cứu trợ 
thiên tai là hoạt động nổi bật nhất của GHPGVN, ở đâu có thiên tai, lũ lụt, rét mướt, ở đó 
các nhà sư có mặt. Các nhà sư không ngại khó, ngại khổ, thực hiện công tác cứu trợ.  
Bên cạnh đó, hoạt động nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị tàn tật, bị chất độc màu da 
cam, các cụ già neo đơn... cũng đặc biệt được GHPGVN quan tâm và chú trọng. Hiện 
trên cả nước có trên 1.000 lớp học tình thương, 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú, 
nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật... với trên 20.000 cháu; trên 20 cở sở nhà dưỡng lão, nuôi 
dưỡng trên 1000 cụ già. Một số Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội đã tổ chức nhiều trường, lớp 
dạy nghề miễn phí cho con em gia đình Phật tử, gia đình lao động nghèo, người khuyết 
tật. Hiện có khoảng 10 trường dạy nghề miễn phí gồm các nghề may, điện gia dụng, tin 
học, sửa xe máy, cắt tóc… (như trường dạy nghề tại các tỉnh Thừa Thiên Huế; Quảng Trị, 
Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai...) đã đào tạo và giới thiệu cho hàng ngàn học viên có được 
việc làm ổn định.  
GHPGVN cũng tham gia tích cực hoạt động phòng chống HIV/AIDS, mở phòng 
tư vấn sức khoẻ, tổ chức nhiều khóa tập huấn cho Tăng Ni, Phật tử tham gia những cuộc 
hội thảo, hội nghị, tham quan học tập phòng chống HIV/AIDS ở trong nước và nước 
ngoài. Một số Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo đã thành lập văn phòng tư vấn, cơ sở 
chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS như chùa Kỳ Quang, chùa Diệu Giác (Tp.HCM); chùa 
Pháp Vân, chùa Hiển Quang, chùa Thanh Am (Hà Nội); chùa Bảo Quang (Hải Phòng); 
chùa Quang Minh (Đà Nẵng)… 
Hiện nay, trong toàn hệ thống Giáo hội có 165 Tuệ Tĩnh đường và hàng trăm 
phòng chẩn trị y học dân tộc (được đặt trong khuôn viên Nhà Chùa) đảm nhận châm cứu, 
bấm huyệt, vật lý trị liệu, khám và phát thuốc Nam, thuốc Bắc và có trên 10 phòng khám 
Tây y, Đông – Tây y kết hợp, tất cả các cơ sở trên đã khám và phát thuốc từ thiện cho 
hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân với kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng. 
Bằng nhiều mô hình và phương thức vận động khác nhau, các cấp giáo hội đã khơi 
gợi được sự sẻ chia tài lực, vật lực của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như 
quần chúng nhân dân, kiều bào đang sinh sống trên toàn thế giới. Đặc biệt, sự chung tay 
góp sức từ tinh thần đến vật chất của các Tăng, Ni đồng bào Phật tử với các cấp chính 
quyền nhân dân đến các vùng bão, lũ… đã thật sự giúp đồng bào vượt lên nhiều khó khăn 
trở ngại xây dựng cuộc sống ấm no. Sự chung tay góp sức giữa nhà nước và quần chúng 
nhân dân Phật tử đã góp phần to lớn cải thiện đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, 
đồng bào nghèo, 
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đồng cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập tại Hải Phòng. Tại Lễ hội Hoa đăng 
2010, Hội đồng Trị sự, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPG Việt Nam đã tổ chức 
thắp 10.000 ngọn nến với sự tham dự của hơn 10.000 đồng bào Phật tử để cầu nguyện 
Thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh trong các 
cuộc kháng chiến và đồng bào tử nạn trong trận lũ lụt miền Trung vừa qua. Đặc biệt, 
Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương, Ban Bảo trợ và Ban Hướng dẫn Phật giáo các địa 
phương đã tổ chức phát tâm, cúng dường an cư kiết hạ, cứu trợ lũ lụt, tặng học bổng, cấp 
xe đạp, xây cầu đường giao thông cho đồng bào miền Trung với số tiền đóng góp trên 9,5 
tỷ đồng. 
Trong nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động, ủng 
hộ được 2879 tỷ 432 triệu đồng cho công tác từ thiện, cứu trợ, ủng hộ đồng bào nghèo, 
ủng hộ những vùng thiên tai, bão lũ. Thượng tọa (TT) Thích Quảng Tùng (Phó Chủ tịch 
HĐTS, Trưởng ban Từ thiện TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - GHPGVN) cho biết, 
dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo và 
Tăng Ni, Phật tử cả nước đã nỗ lực vận động tài chính, phẩm vật, cứu trợ đồng bào bị 
thiên tai, lũ lụt tàn phá thuộc các tỉnh miền Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu 
Long, đồng bào nghèo, đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu vùng xa... Tổng cộng công tác 
cứu trợ, vận động, ủng hộ từ thiện, nhân đạo trong nhiệm kỳ VI của GHPGVN là 2.879 tỷ 
432 triệu 62 ngàn đồng. Theo cư sĩ Phạm Nhật Vũ (Phó Ban Quốc tế, Phó Ban Tài chính, 
Phó Ban Truyền thông và Văn hóa của GHPGVN) “con số trên còn rất xa với thực tế 
Giáo hội đã làm, thực tế gấp 3 đến 4 lần số tiền trên, không phải do Giáo hội không 
thống kê được mà người dân họ làm từ thiện họ lại không muốn lộ tên của họ cho xã hội 
biết” (trích phỏng vấn ngày 26/11/2012). 
Cụ thể, trong nhiệm kỳ VI, GHPGVN đã hỗ trợ 22.028 ca mổ đục thủy tinh thể, 
200 căn nhà tình nghĩa, 1.876 căn nhà tình thương, 422 căn nhà đại đoàn kết, 30 lớp học 
tình thương, 3 trường Mẫu giáo, ủng hộ và nuôi dưỡng trên 100 bà Mẹ Việt Nam anh 
hùng, xây 250 cây cầu bê tông, đổ 27.000m đường xi măng, 370 chiếc xuồng (thuyền), 
khoan 1.510 giếng nước sạch, tặng 1.326 xe lăn, 165 xe lắc, 100 xe trợ đi, 1000 xe đạp, 
180 bộ máy vi tính cho học sinh; hàng trăm ngàn tấn gạo, trợ cấp học bổng cho học sinh, 
sinh viên nghèo hiếu học, nuôi cô nhi, trẻ khuyết tật, khiếm thị, cụ già neo đơn, trợ cấp 
lương giáo viên các lớp học tình thương; xây 2 lò hỏa táng từ thiện, trợ giúp hỏa táng trên 
2.300 ca...Theo Thượng tọa Thích Quảng Tùng, trong các hoạt động từ thiện, cứu trợ 
thiên tai là hoạt động nổi bật nhất của GHPGVN, ở đâu có thiên tai, lũ lụt, rét mướt, ở đó 
các nhà sư có mặt. Các nhà sư không ngại khó, ngại khổ, thực hiện công tác cứu trợ.  
Bên cạnh đó, hoạt động nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị tàn tật, bị chất độc màu da 
cam, các cụ già neo đơn... cũng đặc biệt được GHPGVN quan tâm và chú trọng. Hiện 
trên cả nước có trên 1.000 lớp học tình thương, 36 cơ sở nuôi dạy trẻ mẫu giáo bán trú, 
nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật... với trên 20.000 cháu; trên 20 cở sở nhà dưỡng lão, nuôi 
dưỡng trên 1000 cụ già. Một số Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội đã tổ chức nhiều trường, lớp 
dạy nghề miễn phí cho con em gia đình Phật tử, gia đình lao động nghèo, người khuyết 
tật. Hiện có khoảng 10 trường dạy nghề miễn phí gồm các nghề may, điện gia dụng, tin 
học, sửa xe máy, cắt tóc… (như trường dạy nghề tại các tỉnh Thừa Thiên Huế; Quảng Trị, 
Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai...) đã đào tạo và giới thiệu cho hàng ngàn học viên có được 
việc làm ổn định.  
GHPGVN cũng tham gia tích cực hoạt động phòng chống HIV/AIDS, mở phòng 
tư vấn sức khoẻ, tổ chức nhiều khóa tập huấn cho Tăng Ni, Phật tử tham gia những cuộc 
hội thảo, hội nghị, tham quan học tập phòng chống HIV/AIDS ở trong nước và nước 
ngoài. Một số Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo đã thành lập văn phòng tư vấn, cơ sở 
chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS như chùa Kỳ Quang, chùa Diệu Giác (Tp.HCM); chùa 
Pháp Vân, chùa Hiển Quang, chùa Thanh Am (Hà Nội); chùa Bảo Quang (Hải Phòng); 
chùa Quang Minh (Đà Nẵng)… 
Hiện nay, trong toàn hệ thống Giáo hội có 165 Tuệ Tĩnh đường và hàng trăm 
phòng chẩn trị y học dân tộc (được đặt trong khuôn viên Nhà Chùa) đảm nhận châm cứu, 
bấm huyệt, vật lý trị liệu, khám và phát thuốc Nam, thuốc Bắc và có trên 10 phòng khám 
Tây y, Đông – Tây y kết hợp, tất cả các cơ sở trên đã khám và phát thuốc từ thiện cho 
hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân với kinh phí lên đến hàng chục tỷ đồng. 
Bằng nhiều mô hình và phương thức vận động khác nhau, các cấp giáo hội đã khơi 
gợi được sự sẻ chia tài lực, vật lực của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như 
quần chúng nhân dân, kiều bào đang sinh sống trên toàn thế giới. Đặc biệt, sự chung tay 
góp sức từ tinh thần đến vật chất của các Tăng, Ni đồng bào Phật tử với các cấp chính 
quyền nhân dân đến các vùng bão, lũ… đã thật sự giúp đồng bào vượt lên nhiều khó khăn 
trở ngại xây dựng cuộc sống ấm no. Sự chung tay góp sức giữa nhà nước và quần chúng 
nhân dân Phật tử đã góp phần to lớn cải thiện đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, 
đồng bào nghèo, 
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Có thể thấy rõ qua những con số đầy ấn tượng mà các cấp giáo hội trong cả nước 
đã làm được nhiệm kỳ qua. Trong đó, chỉ riêng hoạt động cứu trợ với số tiền và hàng hóa 
giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ thiên tai ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, ĐBSCL… tổng 
giá trị đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Tất cả những điều này đã nói lên ý nghĩa cao đẹp 
của đạo Phật và đạo lý dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói 
bằng một gói khi no” thể hiện tính hiệu quả, thiết thực của các hoạt động từ thiện xã hội 
của Phật giáo VN đã góp phần trợ giúp cho những người yếm thế vượt qua những nan đề 
họ gặp phải trong cuộc sống. 
2. Phật giáo Bình Dương - một điển hình về hoạt động từ thiện xã hội (2007-2012) 
Để hiểu hơn và có một cái nhìn cụ thể về hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo 
Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu một điển hình tiêu biểu: Hoạt động từ thiện xã hội của 
Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương. Trong những năm qua, Bình Dương là tỉnh có tốc độ 
phát triển kinh tế cao và thu hút đầu tư mạnh mẽ của cả nước cùng nhiều thành tựu về 
kinh tế-xã hội khác. Mặt khác, một số vấn đề xã hội phát sinh trên địa bàn tỉnh như: ô 
nhiễm môi trường, di dân từ các địa phương khác đến sinh sống, đời sống của người công 
nhân ở các khu công nghiệp, người nông dân bị ảnh hưởng từ quá trình đô thị hóa, phân 
hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội,… đang là những bước cản cho Bình Dương trên con 
đường phát triển của mình. Như vậy, những hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Bình 
Dương đã gắn kết những vấn đề xã hội của địa phương nhằm góp phần ổn định an sinh xã 
hội.  
Theo Báo cáo Đại hội đại biểu Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương nhiệm kỳ VII 
(2007-2012) đã khẳng định: Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương trong 5 năm qua đã “Nuôi 
dưỡng được 11 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, bảo trợ và cấp học bổng cho gần 100 trẻ em 
nghèo hiếu học trong tỉnh. Hằng năm thăm và tặng hơn 4.000 phần quà gồm: Gạo, mì, 
đường, bột ngọt, muối, áo quần, chăn, màn, thuốc men,…và tiền mặt cho chương trình từ 
thiện trị giá mỗi phần từ 200.000 đ đến 500.000 đ. Tổng phần quà tặng trong 5 năm gần 2 
tỷ đồng, tặng trên 50 chiếc xe lăn cho những người tàn tật. Xây dựng và bảo trợ được 2 
lớp học tình thương chùa Thiên Hòa (Thuận An) cho 50 em, chùa Phật Học (thị xã Thủ 
Dầu Một) cho hơn 50 em,….Xây dựng nồi súp (cháo) tình thương cho những bệnh nhân 
nghèo ở Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh mỗi tuần 2 ngày. Xây dựng 
được trên 30 căn nhà tình thương và hơn 20 căn nhà tình nghĩa….Hằng năm, tỉnh hội đều 
tham gia tổ chức nhiều chuyến đi cứu trợ cho đồng bào miền Trung và miền Tây Nam 
bộ…Tổng cộng nhiệm kỳ qua, tổng kinh phí mà Phật giáo Bình Dương toàn tỉnh Bình 
Dương đã góp phần vào chương trình từ thiện xã hội trên 14 tỷ đồng. Qua những việc 
làm thiết thực của tập thể và các cá nhân trong Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã làm 
trong nhiệm kỳ vừa qua được Tỉnh ủy, Ủy ban và các ban ngành tỉnh Bình Dương đánh 
giá cao” (6). 
Riêng trong năm 2009, kết quả hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình 
Dương được thể hiện bằng nhiều việc làm có ý nghĩa như thực hiện chương trình Tết cho 
người nghèo, tặng quà cho người nghèo ở địa phương nhân ngày Phật đản, tài trợ mổ tim, 
xây dựng nhà tình thương cho người nghèo ở huyện Phú Giáo, tặng 171 xe đạp cho học 
sinh nghèo đến trường, tổ chức cứu trợ đồng bào nghèo vùng lũ, …Tổng số tiền mà Phật 
giáo Bình Dương phục vụ cho hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2009 lên đến 
11.281.130.000 đồng (7).  
Thượng tọa Thích Huệ Thông cho biết năm 2010 Phật giáo Bình Dương đã thực 
hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội tại Bình Dương, cụ thể: làm 100 căn nhà tình thương 
(khoảng 2 tỷ đồng), 1.000 chiếc xe đạp, khoảng hàng chục ca mổ tim và nhiều chương 
trình khác, tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng….”(8). Cũng trong năm 2010, thay mặt cho Tỉnh 
Hội Phật giáo Bình Dương, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho các hoạt động nhân tháng cao 
điểm: “Vì người nghèo” và chương trình “Nối vòng tay lớn” vào ngày 31/12/2010. Theo 
đó Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình 
Dương 20 triệu đồng, số còn lại Tỉnh hội Phật Giáo sẽ tự tổ chức các hoạt động đến với 
người nghèo như xây nhà, tặng quà, tài trợ chi phí mổ tim …(9). 
Sự có mặt ngày càng nhiều gương mặt của các vị tăng ni trong các tổ chức hoạt 
động chính trị - xã hội của Nhà nước ở các cấp đã thể hiện rõ mối quan hệ giữa đạo và 
đời của Phật giáo Bình Dương. Cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa và Thượng tọa Thích 
Huệ Thông là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương. Riêng Cố Ni trưởng Thích Nữ 
Diệu Nghĩa còn là ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh. Tham gia Ban chấp 
hành Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Hội Bảo vệ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi có Hòa Thượng 
Thích Minh Thiện và Ni trưởng Diệu Nghĩa. Trong Ủy ban Bảo vệ Trẻ em, Hội Vì người 
bị nhiễm chất độc màu da cam và Ban Vận động hiến máu nhân đạo của tỉnh Bình Dương 
có Hòa thượng Minh Thiện là thành viên Ban chấp hành,….Đặc biệt, cá nhân Hòa 
thượng Thích Minh Thiện còn là Chủ nhiệm câu lạc bộ những người tình nguyện của Hội 
Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương. Việc có mặt một số vị tăng, ni lãnh đạo Tỉnh hội Phật 
giáo Bình Dương trong các tổ chức này đã thể hiện được sự gắn bó ngày càng chặt chẽ 
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Có thể thấy rõ qua những con số đầy ấn tượng mà các cấp giáo hội trong cả nước 
đã làm được nhiệm kỳ qua. Trong đó, chỉ riêng hoạt động cứu trợ với số tiền và hàng hóa 
giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ thiên tai ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, ĐBSCL… tổng 
giá trị đã lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Tất cả những điều này đã nói lên ý nghĩa cao đẹp 
của đạo Phật và đạo lý dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói 
bằng một gói khi no” thể hiện tính hiệu quả, thiết thực của các hoạt động từ thiện xã hội 
của Phật giáo VN đã góp phần trợ giúp cho những người yếm thế vượt qua những nan đề 
họ gặp phải trong cuộc sống. 
2. Phật giáo Bình Dương - một điển hình về hoạt động từ thiện xã hội (2007-2012) 
Để hiểu hơn và có một cái nhìn cụ thể về hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo 
Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu một điển hình tiêu biểu: Hoạt động từ thiện xã hội của 
Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương. Trong những năm qua, Bình Dương là tỉnh có tốc độ 
phát triển kinh tế cao và thu hút đầu tư mạnh mẽ của cả nước cùng nhiều thành tựu về 
kinh tế-xã hội khác. Mặt khác, một số vấn đề xã hội phát sinh trên địa bàn tỉnh như: ô 
nhiễm môi trường, di dân từ các địa phương khác đến sinh sống, đời sống của người công 
nhân ở các khu công nghiệp, người nông dân bị ảnh hưởng từ quá trình đô thị hóa, phân 
hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội,… đang là những bước cản cho Bình Dương trên con 
đường phát triển của mình. Như vậy, những hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Bình 
Dương đã gắn kết những vấn đề xã hội của địa phương nhằm góp phần ổn định an sinh xã 
hội.  
Theo Báo cáo Đại hội đại biểu Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương nhiệm kỳ VII 
(2007-2012) đã khẳng định: Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương trong 5 năm qua đã “Nuôi 
dưỡng được 11 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, bảo trợ và cấp học bổng cho gần 100 trẻ em 
nghèo hiếu học trong tỉnh. Hằng năm thăm và tặng hơn 4.000 phần quà gồm: Gạo, mì, 
đường, bột ngọt, muối, áo quần, chăn, màn, thuốc men,…và tiền mặt cho chương trình từ 
thiện trị giá mỗi phần từ 200.000 đ đến 500.000 đ. Tổng phần quà tặng trong 5 năm gần 2 
tỷ đồng, tặng trên 50 chiếc xe lăn cho những người tàn tật. Xây dựng và bảo trợ được 2 
lớp học tình thương chùa Thiên Hòa (Thuận An) cho 50 em, chùa Phật Học (thị xã Thủ 
Dầu Một) cho hơn 50 em,….Xây dựng nồi súp (cháo) tình thương cho những bệnh nhân 
nghèo ở Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh mỗi tuần 2 ngày. Xây dựng 
được trên 30 căn nhà tình thương và hơn 20 căn nhà tình nghĩa….Hằng năm, tỉnh hội đều 
tham gia tổ chức nhiều chuyến đi cứu trợ cho đồng bào miền Trung và miền Tây Nam 
bộ…Tổng cộng nhiệm kỳ qua, tổng kinh phí mà Phật giáo Bình Dương toàn tỉnh Bình 
Dương đã góp phần vào chương trình từ thiện xã hội trên 14 tỷ đồng. Qua những việc 
làm thiết thực của tập thể và các cá nhân trong Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương đã làm 
trong nhiệm kỳ vừa qua được Tỉnh ủy, Ủy ban và các ban ngành tỉnh Bình Dương đánh 
giá cao” (6). 
Riêng trong năm 2009, kết quả hoạt động từ thiện-xã hội của Phật giáo Bình 
Dương được thể hiện bằng nhiều việc làm có ý nghĩa như thực hiện chương trình Tết cho 
người nghèo, tặng quà cho người nghèo ở địa phương nhân ngày Phật đản, tài trợ mổ tim, 
xây dựng nhà tình thương cho người nghèo ở huyện Phú Giáo, tặng 171 xe đạp cho học 
sinh nghèo đến trường, tổ chức cứu trợ đồng bào nghèo vùng lũ, …Tổng số tiền mà Phật 
giáo Bình Dương phục vụ cho hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2009 lên đến 
11.281.130.000 đồng (7).  
Thượng tọa Thích Huệ Thông cho biết năm 2010 Phật giáo Bình Dương đã thực 
hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội tại Bình Dương, cụ thể: làm 100 căn nhà tình thương 
(khoảng 2 tỷ đồng), 1.000 chiếc xe đạp, khoảng hàng chục ca mổ tim và nhiều chương 
trình khác, tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng….”(8). Cũng trong năm 2010, thay mặt cho Tỉnh 
Hội Phật giáo Bình Dương, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã ủng hộ 2 tỷ đồng cho Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho các hoạt động nhân tháng cao 
điểm: “Vì người nghèo” và chương trình “Nối vòng tay lớn” vào ngày 31/12/2010. Theo 
đó Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình 
Dương 20 triệu đồng, số còn lại Tỉnh hội Phật Giáo sẽ tự tổ chức các hoạt động đến với 
người nghèo như xây nhà, tặng quà, tài trợ chi phí mổ tim …(9). 
Sự có mặt ngày càng nhiều gương mặt của các vị tăng ni trong các tổ chức hoạt 
động chính trị - xã hội của Nhà nước ở các cấp đã thể hiện rõ mối quan hệ giữa đạo và 
đời của Phật giáo Bình Dương. Cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa và Thượng tọa Thích 
Huệ Thông là Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương. Riêng Cố Ni trưởng Thích Nữ 
Diệu Nghĩa còn là ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh. Tham gia Ban chấp 
hành Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Hội Bảo vệ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi có Hòa Thượng 
Thích Minh Thiện và Ni trưởng Diệu Nghĩa. Trong Ủy ban Bảo vệ Trẻ em, Hội Vì người 
bị nhiễm chất độc màu da cam và Ban Vận động hiến máu nhân đạo của tỉnh Bình Dương 
có Hòa thượng Minh Thiện là thành viên Ban chấp hành,….Đặc biệt, cá nhân Hòa 
thượng Thích Minh Thiện còn là Chủ nhiệm câu lạc bộ những người tình nguyện của Hội 
Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Dương. Việc có mặt một số vị tăng, ni lãnh đạo Tỉnh hội Phật 
giáo Bình Dương trong các tổ chức này đã thể hiện được sự gắn bó ngày càng chặt chẽ 
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giữa Phật giáo và chính quyền, cùng hướng đến việc hỗ trợ cho những đối tượng xã hội bị 
tổn thương.  
Đặc biệt, hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Bình Dương bước đầu thể hiện 
tính chuyên nghiệp qua việc Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi và người già neo đơn Bồ Đề 
ra đời vào năm 2007. Trung tâm này hiện tọa lạc trong khuôn viên chùa Bồ Đề Đạo 
Tràng, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và do Ni Sư Thích Nữ Từ 
Thảo làm giám đốc. Hiện tại, trung tâm này nuôi dưỡng 33 cháu, trong đó có 18 nam và 
15 nữ. Đây là một bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực từ thiện xã hội của Phật giáo 
tỉnh Bình Dương, thể hiện ở chỗ là việc ngày càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi kiến thức và 
kỹ năng chuyên môn, tập trung đi vào một trong những đối tượng xã hội rất cần được sự 
quan tâm sâu sắc của xã hội hiện nay là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. (10). Cho đến nay, việc 
nuôi dưỡng các trẻ mồ côi này chủ yếu là do các sư cô trong chùa đảm nhận và một số 
Phật tử hỗ trợ. Phần lớn các trẻ em này có quê quán tại Bình Dương, có trẻ bị bỏ rơi và có 
trẻ bị mất cả cha mẹ nên được gửi vào đây. Về nguồn kinh phí hoạt động, theo Ni sư Từ 
Thảo: “Nguồn kinh phí ở đây là tự thu tự chi. Còn cơ quan chủ quản là Sở Lao động chỉ 
hỗ trợ mình về mặt giấy tờ….Về mặt ăn ở của các em ở chùa là các cô tư xoay sở, tự lo 
hết. Mấy cô tự sản xuất ở đây như sản xuất đèn cầy để bán, nước rửa chén, bán nhang, 
làm gia công bao bì giấy. Bên cạnh đó còn có các Phật tử ở chùa người ta hảo tâm ủng hộ 
tùy lòng hảo tâm. Cộng lại cũng đủ lo cho các em”. Các trẻ đến tuổi được cho đi học cấp 
mẫu giáo và tiểu học tại các trường công lập tại địa phương, trẻ nhỏ nhất là học lớp mầm 
chồi-cấp mẫu giáo và lớn nhất học đến lớp năm. Học phí, sinh hoạt phí và tiền khám chữa 
bệnh được chu cấp đầy đủ. Việc đưa đón các em cũng do các cô trong chùa phụ trách. Sở 
dĩ nói chuyên nghiệp vì trung tâm này có tư cách pháp nhân do Sở Lao động-Thương 
binh xã hội tỉnh Bình Dương cấp phép, các trẻ được nuôi dưỡng một cách chu đáo, bài 
bản, được chăm lo tốt về phương diện vật chất lẫn tinh thần để sau này có cơ hội hội nhập 
tốt với xã hội, nguồn tài chính được duy trì đều đặn,… Để có điều kiện chăm sóc, nuôi 
dưỡng các em được tốt hơn, khu nhà dành riêng cho các em được xây dựng vào tháng 
10/2008. Khu nhà nằm trong khuôn viên của chùa, diện tích là 1.164 m2, (2 tầng) với 
tổng kinh phí xây dựng hơn 7 tỷ đồng.  
Như vậy, qua một số thành tích trong hoạt động từ thiện xã hội, Phật giáo Bình 
Dương đã khẳng định thế mạnh của mình đó là việc kết nối nhiều nguồn lực khác nhau 
trong xã hội để cùng chung vai góp sức hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời, 
hoạt động này không ngừng lớn mạnh và phát triển, ngày càng phong phú và đa dạng về 
hình thức thể hiện, linh hoạt, chủ động và sáng tạo, có sự ủng hộ lớn từ chính quyền địa 
phương, sự đóng góp của đông đảo tín đồng phật tử trong và ngoài tỉnh hưởng ứng, lòng 
nhiệt tình của các vị tăng ni. Ngày càng nhiều các đối tượng xã hội cần hỗ trợ được các 
chương trình từ thiện xã hội của Tỉnh hội hỗ trợ như: Người già neo đơn, người tàn tật, 
người mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo, trẻ mồ côi, người nghèo lang thang cơ nhỡ. 
Trong những năm qua, Phật giáo Bình Dương đã thành công trong vấn đề liên kết 
nguồn lực để nâng cao hiệu quả của hoạt động từ thiện xã hội. Ở Bình Dương, các cá 
nhân và tổ chức thường xuyên hỗ trợ hoạt động từ thiện của Tỉnh hội Phật giáo thì rất 
phong phú, đa dạng. Ngoài các doanh nghiệp lớn như: Công ty Sơn mài Thành Lễ, Công 
ty Gốm sứ Minh Long,…thường xuyên đóng góp, còn có các nhóm Phật tử chuyên làm 
từ thiện, luôn theo sát những đợt ủy lạo của các vị tăng, ni như: Nhóm Hoa Tình thương 
của Phật tử Thanh Trí, Nhóm nồi súp tình thương của Phật tử An Khiêm,…. Đặc biệt hơn 
nữa, trong năm 2008, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Huệ Minh được thành 
lập, chuyên kinh doanh cung cấp gạo, lương thực, thực phẩm chay,… Lợi nhuận của 
công ty sẽ dùng làm Quỹ Từ thiện chùa Hội Khánh. Công ty này còn tài trợ chính cho 
chương trình “Ấm no tình thương”, mỗi tháng khoảng nửa tấn gạo để cung cấp cho từng 
hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
2.3. Phật giáo TP. HCM – Một điển hình gắn kết hoạt động từ thiện xã hội của 
Phật giáo với công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay 
Gắn kết hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo với những vấn đề xã hội ở Việt 
Nam hiện nay là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có tổ chức hệ thống, bài bản và 
chuyên nghiệp. Là đạo của từ bi, của lòng nhân ái, với truyền thống đồng hành cùng dân 
tộc, Phật giáo Việt Nam chắc chắn cùng nhà nước và xã hội nỗ lực để giải quyết những 
vấn đề xã hội đang đặt ra. Giúp xã hội ngày một ấm no, hạnh phúc và càng bớt đi những 
cuộc đời bất hạnh và khốn khó chính là thực hiện tinh thần cứu khổ cứu nạn của đức Phật 
vào cuộc sống hôm nay. 
Để hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam nâng cao hiệu quả và đi vào 
chiều sâu mang tính nghề nghiệp nhằm gắn kết giải quyết các vấn đề xã hội đang đặt ra 
thì nhất thiết phải nâng hoạt động này thành công tác xã hội (Social wokrs). Khác với 
hoạt động từ thiện xã hội với ý nghĩa hỗ trợ vật chất mang tính nhất thời, công tác xã hội 
thúc đẩy sự thay đổi trong xã hội, thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa 
con người, trao quyền và giải phóng con người đem lại sự bình yên cho xã hội. 
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giữa Phật giáo và chính quyền, cùng hướng đến việc hỗ trợ cho những đối tượng xã hội bị 
tổn thương.  
Đặc biệt, hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Bình Dương bước đầu thể hiện 
tính chuyên nghiệp qua việc Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi và người già neo đơn Bồ Đề 
ra đời vào năm 2007. Trung tâm này hiện tọa lạc trong khuôn viên chùa Bồ Đề Đạo 
Tràng, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương và do Ni Sư Thích Nữ Từ 
Thảo làm giám đốc. Hiện tại, trung tâm này nuôi dưỡng 33 cháu, trong đó có 18 nam và 
15 nữ. Đây là một bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực từ thiện xã hội của Phật giáo 
tỉnh Bình Dương, thể hiện ở chỗ là việc ngày càng đi vào chiều sâu, đòi hỏi kiến thức và 
kỹ năng chuyên môn, tập trung đi vào một trong những đối tượng xã hội rất cần được sự 
quan tâm sâu sắc của xã hội hiện nay là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. (10). Cho đến nay, việc 
nuôi dưỡng các trẻ mồ côi này chủ yếu là do các sư cô trong chùa đảm nhận và một số 
Phật tử hỗ trợ. Phần lớn các trẻ em này có quê quán tại Bình Dương, có trẻ bị bỏ rơi và có 
trẻ bị mất cả cha mẹ nên được gửi vào đây. Về nguồn kinh phí hoạt động, theo Ni sư Từ 
Thảo: “Nguồn kinh phí ở đây là tự thu tự chi. Còn cơ quan chủ quản là Sở Lao động chỉ 
hỗ trợ mình về mặt giấy tờ….Về mặt ăn ở của các em ở chùa là các cô tư xoay sở, tự lo 
hết. Mấy cô tự sản xuất ở đây như sản xuất đèn cầy để bán, nước rửa chén, bán nhang, 
làm gia công bao bì giấy. Bên cạnh đó còn có các Phật tử ở chùa người ta hảo tâm ủng hộ 
tùy lòng hảo tâm. Cộng lại cũng đủ lo cho các em”. Các trẻ đến tuổi được cho đi học cấp 
mẫu giáo và tiểu học tại các trường công lập tại địa phương, trẻ nhỏ nhất là học lớp mầm 
chồi-cấp mẫu giáo và lớn nhất học đến lớp năm. Học phí, sinh hoạt phí và tiền khám chữa 
bệnh được chu cấp đầy đủ. Việc đưa đón các em cũng do các cô trong chùa phụ trách. Sở 
dĩ nói chuyên nghiệp vì trung tâm này có tư cách pháp nhân do Sở Lao động-Thương 
binh xã hội tỉnh Bình Dương cấp phép, các trẻ được nuôi dưỡng một cách chu đáo, bài 
bản, được chăm lo tốt về phương diện vật chất lẫn tinh thần để sau này có cơ hội hội nhập 
tốt với xã hội, nguồn tài chính được duy trì đều đặn,… Để có điều kiện chăm sóc, nuôi 
dưỡng các em được tốt hơn, khu nhà dành riêng cho các em được xây dựng vào tháng 
10/2008. Khu nhà nằm trong khuôn viên của chùa, diện tích là 1.164 m2, (2 tầng) với 
tổng kinh phí xây dựng hơn 7 tỷ đồng.  
Như vậy, qua một số thành tích trong hoạt động từ thiện xã hội, Phật giáo Bình 
Dương đã khẳng định thế mạnh của mình đó là việc kết nối nhiều nguồn lực khác nhau 
trong xã hội để cùng chung vai góp sức hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh. Đồng thời, 
hoạt động này không ngừng lớn mạnh và phát triển, ngày càng phong phú và đa dạng về 
hình thức thể hiện, linh hoạt, chủ động và sáng tạo, có sự ủng hộ lớn từ chính quyền địa 
phương, sự đóng góp của đông đảo tín đồng phật tử trong và ngoài tỉnh hưởng ứng, lòng 
nhiệt tình của các vị tăng ni. Ngày càng nhiều các đối tượng xã hội cần hỗ trợ được các 
chương trình từ thiện xã hội của Tỉnh hội hỗ trợ như: Người già neo đơn, người tàn tật, 
người mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh nghèo, trẻ mồ côi, người nghèo lang thang cơ nhỡ. 
Trong những năm qua, Phật giáo Bình Dương đã thành công trong vấn đề liên kết 
nguồn lực để nâng cao hiệu quả của hoạt động từ thiện xã hội. Ở Bình Dương, các cá 
nhân và tổ chức thường xuyên hỗ trợ hoạt động từ thiện của Tỉnh hội Phật giáo thì rất 
phong phú, đa dạng. Ngoài các doanh nghiệp lớn như: Công ty Sơn mài Thành Lễ, Công 
ty Gốm sứ Minh Long,…thường xuyên đóng góp, còn có các nhóm Phật tử chuyên làm 
từ thiện, luôn theo sát những đợt ủy lạo của các vị tăng, ni như: Nhóm Hoa Tình thương 
của Phật tử Thanh Trí, Nhóm nồi súp tình thương của Phật tử An Khiêm,…. Đặc biệt hơn 
nữa, trong năm 2008, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Huệ Minh được thành 
lập, chuyên kinh doanh cung cấp gạo, lương thực, thực phẩm chay,… Lợi nhuận của 
công ty sẽ dùng làm Quỹ Từ thiện chùa Hội Khánh. Công ty này còn tài trợ chính cho 
chương trình “Ấm no tình thương”, mỗi tháng khoảng nửa tấn gạo để cung cấp cho từng 
hộ dân nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
2.3. Phật giáo TP. HCM – Một điển hình gắn kết hoạt động từ thiện xã hội của 
Phật giáo với công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay 
Gắn kết hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo với những vấn đề xã hội ở Việt 
Nam hiện nay là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có tổ chức hệ thống, bài bản và 
chuyên nghiệp. Là đạo của từ bi, của lòng nhân ái, với truyền thống đồng hành cùng dân 
tộc, Phật giáo Việt Nam chắc chắn cùng nhà nước và xã hội nỗ lực để giải quyết những 
vấn đề xã hội đang đặt ra. Giúp xã hội ngày một ấm no, hạnh phúc và càng bớt đi những 
cuộc đời bất hạnh và khốn khó chính là thực hiện tinh thần cứu khổ cứu nạn của đức Phật 
vào cuộc sống hôm nay. 
Để hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo Việt Nam nâng cao hiệu quả và đi vào 
chiều sâu mang tính nghề nghiệp nhằm gắn kết giải quyết các vấn đề xã hội đang đặt ra 
thì nhất thiết phải nâng hoạt động này thành công tác xã hội (Social wokrs). Khác với 
hoạt động từ thiện xã hội với ý nghĩa hỗ trợ vật chất mang tính nhất thời, công tác xã hội 
thúc đẩy sự thay đổi trong xã hội, thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa 
con người, trao quyền và giải phóng con người đem lại sự bình yên cho xã hội. 
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Trong những năm qua có một số hoạt động công tác xã hội của Phật giáo như việc 
thành lập các trường nuôi dạy trẻ mồ côi, cơ sở nuôi người già, người khuyết tật, đơn vị 
tham vấn HIV ở nhiều địa phương trong cả nước. Gần đây, hoạt động từ thiện xã hội của 
Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có bước chuyển trong việc vận dụng các kiến 
thức từ ngành Công tác xã hội, thông qua việc việc lập khá nhiều trường nuôi dạy trẻ mồ 
côi như: Chùa Long Hoa (quận 7), chùa Diệu Giác (quận 2), chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò 
Vấp), chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp), chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè). Hai cơ sở chăm 
sóc người nhiễm HIV/AIDS đã được thành lập tại chùa Kỳ Quang 2 và chùa Diệu Giác 
với sự giúp đỡ của cơ quan UNICEF tại Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những 
hoạt động này góp phần làm tăng cường sức khỏe cho cộng đồng, giảm thiểu sự lo âu, 
phiền muộn từ bệnh tật, tạo điều kiện cho xã hội phát triển, ổn định (11). 
Tuy nhiên, những hình thức hoạt động này trong cả nước còn khá ít và thường tập 
trung ở các đô thị lớn. Muốn nâng cao và mở rộng hoạt động công tác xã hội thì phải có 
nguồn nhân lực được đào tạo công tác xã hội.  
  Trường hợp nhà sư Thích Nhuận Tâm-trụ trì chùa Lá ở 12/2E, đường Quang 
Trung, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM là một điển hình tiêu biểu. Báo Lao động số 
32 (từ ngày 20-22/8/2010). Năm 1995, khi mua đất xây chùa, khu vực này toàn là dân 
nghiện ma túy rất nặng, một băng xã hội đen hoạt động có tổ chức gần 100 tên. Thông 
qua việc trò chuyện cởi mở, sống chân tình hết mình, hiểu được nỗi khổ riêng và hết lòng 
giúp đỡ, Thầy đã giúp cho không ít tay anh chị đã từ bỏ cuộc sống giang hồ, làm lại cuộc 
đời. Đặc biệt, đại ca chỉ huy của băng này, sau một lần tiếp xúc với Thầy, đã tự nguyện 
xuống tóc đi tu tại chùa với pháp danh là Đức Hậu ngày ngày bưng cơm, rót nước, giặt 
giũ quần áo cho mọi người, dọn dẹp và trông coi chùa chăm chỉ. 
Trong thời gian qua, nhà sư Nhuận Tâm và Đức Hậu đã chữa trị thành công theo 
phương pháp riêng cho một số người nghiện ma túy và phát nguyện xây một trung tâm 
cai nghiện ma túy tại cộng đồng để giúp những thanh niên lầm lỡ làm lại cuộc đời. Ngôi 
chùa còn thu hút nhiều văn nghệ sĩ đến làm từ thiện, xuất bản những tập thơ và cùng 
tham gia các hoạt động văn hóa gây quĩ. Thầy còn mở 5 lớp học dạy tiếng Anh, tiếng 
Nhật, tiếng Hoa miễn phí cho 250 thanh thiếu niên nghèo để họ có cơ hội vào đời, có việc 
làm lương thiện. Nhiều sinh viên nghèo cũng nhận được học bổng từ sự vận động, quyên 
góp nơi các nhà tài trợ, các công ty của Thầy. Tổng kinh phí cho hoạt động từ thiện của 
Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ VI đã đạt trên 750 tỷ đồng. 
3. Chương trình hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo VN từ năm  
2012 đến năm 2017. 
Trong phiên khai mạc sáng ngày 23-11-2012, HT.Thích Gia Quang đã trình bày 
chương trình hoạt động của GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012-2017). Với chủ đề “Kế thừa – 
Ổn định – Phát triển”, về hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội sẽ tập trung vào các nội 
dung sau: 
- Tăng cường hoạt động từ thiện xã hội, thăm viếng, ủy lạo, giúp đỡ đồng bào bị 
thiên tai, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, người già neo đơn.  
- Mở rộng hệ thống Tuệ Tĩnh đường, trung tâm phát thuốc đông tây y miễn phí, 
trường nuôi dạy trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhở, khuyết tật, nhà dưỡng lão. 
- Vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và chương 
trình phúc lợi xã hội của địa phương; nhân rộng mô hình bếp ăn từ thiện, điểm phát tặng 
phẩm cho đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chú trọng đến việc thành lập 
phòng khám Đa khoa, Y viện, bệnh viện Phật giáo. 
- Quan tâm đến công tác tổ chức cơ sở từ thiện tư vấn, tiếp nhận, chăm sóc người 
bị nhiễm HIV/AIDS, thành lập trung tâm cai nghiện ma túy hoặc tham gia giáo dục và cải 
hướng đối với những nạn nhân HIV/AIDS. Thực hiện có hiệu quả chương trình “sáng 
kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phát động, chủ trương và cam kết thực hiện.     
Đến nay, tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có mặt tại 58/63 tỉnh, thành 
phố trên cả nước. Từ con số 2.000 ngôi chùa năm 1981, đến nay cả nước có 14.778 cơ sở 
tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; gần 46.500 tăng ni; 4 Học viện Phật giáo ở 
Hà Nội, Huế, TP HCM và Cần Thơ, 8 lớp cao đẳng Phật học, 30 trường trung cấp Phật 
học… 
4. Kết luận 
Qua việc tìm hiểu vấn đề hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo VN chúng ta 
phần nào hiểu thêm được tư tưởng của Phật giáo. Phật giáo là để độ sinh chứ không phải 
độ tử, giúp cho chúng ta thức tỉnh, bỏ ác làm lành, vượt qua mọi khổ đau phiền muộn 
ngay ở trong hiện tại để có một cuộc sống hạnh phúc , an lạc cho dù còn nhiều thiếu thốn 
về vật chất hay bất cứ một yếu tố khách quan nào đưa lại qua đó cho chúng ta thấy rõ vấn 
đề có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình thành tình yêu thương và trách nhiệm 
xã hội của mỗi con người đối với những người yếu thế.  
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Trong những năm qua có một số hoạt động công tác xã hội của Phật giáo như việc 
thành lập các trường nuôi dạy trẻ mồ côi, cơ sở nuôi người già, người khuyết tật, đơn vị 
tham vấn HIV ở nhiều địa phương trong cả nước. Gần đây, hoạt động từ thiện xã hội của 
Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có bước chuyển trong việc vận dụng các kiến 
thức từ ngành Công tác xã hội, thông qua việc việc lập khá nhiều trường nuôi dạy trẻ mồ 
côi như: Chùa Long Hoa (quận 7), chùa Diệu Giác (quận 2), chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò 
Vấp), chùa Huỳnh Kim (quận Gò Vấp), chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè). Hai cơ sở chăm 
sóc người nhiễm HIV/AIDS đã được thành lập tại chùa Kỳ Quang 2 và chùa Diệu Giác 
với sự giúp đỡ của cơ quan UNICEF tại Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những 
hoạt động này góp phần làm tăng cường sức khỏe cho cộng đồng, giảm thiểu sự lo âu, 
phiền muộn từ bệnh tật, tạo điều kiện cho xã hội phát triển, ổn định (11). 
Tuy nhiên, những hình thức hoạt động này trong cả nước còn khá ít và thường tập 
trung ở các đô thị lớn. Muốn nâng cao và mở rộng hoạt động công tác xã hội thì phải có 
nguồn nhân lực được đào tạo công tác xã hội.  
  Trường hợp nhà sư Thích Nhuận Tâm-trụ trì chùa Lá ở 12/2E, đường Quang 
Trung, phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM là một điển hình tiêu biểu. Báo Lao động số 
32 (từ ngày 20-22/8/2010). Năm 1995, khi mua đất xây chùa, khu vực này toàn là dân 
nghiện ma túy rất nặng, một băng xã hội đen hoạt động có tổ chức gần 100 tên. Thông 
qua việc trò chuyện cởi mở, sống chân tình hết mình, hiểu được nỗi khổ riêng và hết lòng 
giúp đỡ, Thầy đã giúp cho không ít tay anh chị đã từ bỏ cuộc sống giang hồ, làm lại cuộc 
đời. Đặc biệt, đại ca chỉ huy của băng này, sau một lần tiếp xúc với Thầy, đã tự nguyện 
xuống tóc đi tu tại chùa với pháp danh là Đức Hậu ngày ngày bưng cơm, rót nước, giặt 
giũ quần áo cho mọi người, dọn dẹp và trông coi chùa chăm chỉ. 
Trong thời gian qua, nhà sư Nhuận Tâm và Đức Hậu đã chữa trị thành công theo 
phương pháp riêng cho một số người nghiện ma túy và phát nguyện xây một trung tâm 
cai nghiện ma túy tại cộng đồng để giúp những thanh niên lầm lỡ làm lại cuộc đời. Ngôi 
chùa còn thu hút nhiều văn nghệ sĩ đến làm từ thiện, xuất bản những tập thơ và cùng 
tham gia các hoạt động văn hóa gây quĩ. Thầy còn mở 5 lớp học dạy tiếng Anh, tiếng 
Nhật, tiếng Hoa miễn phí cho 250 thanh thiếu niên nghèo để họ có cơ hội vào đời, có việc 
làm lương thiện. Nhiều sinh viên nghèo cũng nhận được học bổng từ sự vận động, quyên 
góp nơi các nhà tài trợ, các công ty của Thầy. Tổng kinh phí cho hoạt động từ thiện của 
Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ VI đã đạt trên 750 tỷ đồng. 
3. Chương trình hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo VN từ năm  
2012 đến năm 2017. 
Trong phiên khai mạc sáng ngày 23-11-2012, HT.Thích Gia Quang đã trình bày 
chương trình hoạt động của GHPGVN nhiệm kỳ VII (2012-2017). Với chủ đề “Kế thừa – 
Ổn định – Phát triển”, về hoạt động từ thiện xã hội của Giáo hội sẽ tập trung vào các nội 
dung sau: 
- Tăng cường hoạt động từ thiện xã hội, thăm viếng, ủy lạo, giúp đỡ đồng bào bị 
thiên tai, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, người già neo đơn.  
- Mở rộng hệ thống Tuệ Tĩnh đường, trung tâm phát thuốc đông tây y miễn phí, 
trường nuôi dạy trẻ em mồ côi, lang thang, cơ nhở, khuyết tật, nhà dưỡng lão. 
- Vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và chương 
trình phúc lợi xã hội của địa phương; nhân rộng mô hình bếp ăn từ thiện, điểm phát tặng 
phẩm cho đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chú trọng đến việc thành lập 
phòng khám Đa khoa, Y viện, bệnh viện Phật giáo. 
- Quan tâm đến công tác tổ chức cơ sở từ thiện tư vấn, tiếp nhận, chăm sóc người 
bị nhiễm HIV/AIDS, thành lập trung tâm cai nghiện ma túy hoặc tham gia giáo dục và cải 
hướng đối với những nạn nhân HIV/AIDS. Thực hiện có hiệu quả chương trình “sáng 
kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS do Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam phát động, chủ trương và cam kết thực hiện.     
Đến nay, tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có mặt tại 58/63 tỉnh, thành 
phố trên cả nước. Từ con số 2.000 ngôi chùa năm 1981, đến nay cả nước có 14.778 cơ sở 
tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; gần 46.500 tăng ni; 4 Học viện Phật giáo ở 
Hà Nội, Huế, TP HCM và Cần Thơ, 8 lớp cao đẳng Phật học, 30 trường trung cấp Phật 
học… 
4. Kết luận 
Qua việc tìm hiểu vấn đề hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo VN chúng ta 
phần nào hiểu thêm được tư tưởng của Phật giáo. Phật giáo là để độ sinh chứ không phải 
độ tử, giúp cho chúng ta thức tỉnh, bỏ ác làm lành, vượt qua mọi khổ đau phiền muộn 
ngay ở trong hiện tại để có một cuộc sống hạnh phúc , an lạc cho dù còn nhiều thiếu thốn 
về vật chất hay bất cứ một yếu tố khách quan nào đưa lại qua đó cho chúng ta thấy rõ vấn 
đề có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình thành tình yêu thương và trách nhiệm 
xã hội của mỗi con người đối với những người yếu thế.  
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Dù còn những hạn chế song chúng ta không thể phủ nhận những giá trị đạo đức – 
xã hội to lớn mà Phật giáo đã mang lại. Nó giúp con người sống thân ái, yêu thương nhau, 
xã hội yên bình. Như vậy trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai, Phật giáo luôn luôn tồn 
tại và gắn liền với cuộc sống của con người Việt Nam. Công tác từ thiện xã hội là một 
trong những công tác Phật sự trọng yếu của Giáo hội. Công tác từ thiện được Giáo hội chỉ 
đạo các thành viên thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và được xem như một nội 
dung tu tập thực hành giáo lý từ bi của Đạo Phật. Công tác từ thiện phong phú, đã thành 
lập các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật; các trung tâm 
khám chữa bệnh, Tuệ tĩnh đường đông y và bệnh viện tây y. Giáo hội luôn có mặt đúng 
lúc và kịp thời cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và tham gia tích cực ủng hộ phong trào 
xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng người có công với đất nước. Chúng ta tin 
tưởng vào các hoạt động từ thiện xã hội cũng như những giá trị nhân bản Phật giáo sẽ góp 
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Dù còn những hạn chế song chúng ta không thể phủ nhận những giá trị đạo đức – 
xã hội to lớn mà Phật giáo đã mang lại. Nó giúp con người sống thân ái, yêu thương nhau, 
xã hội yên bình. Như vậy trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai, Phật giáo luôn luôn tồn 
tại và gắn liền với cuộc sống của con người Việt Nam. Công tác từ thiện xã hội là một 
trong những công tác Phật sự trọng yếu của Giáo hội. Công tác từ thiện được Giáo hội chỉ 
đạo các thành viên thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và được xem như một nội 
dung tu tập thực hành giáo lý từ bi của Đạo Phật. Công tác từ thiện phong phú, đã thành 
lập các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật; các trung tâm 
khám chữa bệnh, Tuệ tĩnh đường đông y và bệnh viện tây y. Giáo hội luôn có mặt đúng 
lúc và kịp thời cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và tham gia tích cực ủng hộ phong trào 
xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng người có công với đất nước. Chúng ta tin 
tưởng vào các hoạt động từ thiện xã hội cũng như những giá trị nhân bản Phật giáo sẽ góp 
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I. Mở đầu 
Công tác xã hội đã hình thành và phát triển trên thế giới từ nhiều thập kỷ qua. Trải 
qua nhiều biến đổi, những giá trị của nó vẫn được giữ vững và được hòan thiện dần theo 
hướng tiến bộ. Trong đó, con người luôn được đặt vào trung tâm. Giá trị cá nhân và giá 
trị xã hội là nền tảng chính của ngành nghề.  
Tại Việt Nam, dù Công tác xã hội chuyên nghiệp mới chỉ chính thức khởi đầu 
trong thời gian gần đây nhưng thực chất Công tác xã hội đã bắt đầu trong xã hội Việt 
Nam truyền thống từ lâu đời. Dù trong thời kỳ phong kiến hay trong thời kì hiện đại, 
những giá trị cơ bản của Công tác xã hội như nhân đạo, công bằng, bác ái, coi trọng các 
giá trị của con người và xã hội vẫn luôn được đề cao, coi là định hướng cho mọi hoạt 
động của ngành nghề.  
Một đặc thù có thể nhận thấy ở Việt Nam, rằng các tổ chức tôn giáo đang tham gia 
ngày càng tích cực hơn trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ con người. Và mặc dù hiện 
nay đang tồn tại rất nhiều tranh luận khoa học về việc các hoạt động nhân đạo này chỉ là 
những hoạt động từ thiện hay đã phát triển và chuyên nghiệp hóa như những hoạt động 
Công tác xã hội thực sự, nhưng cần thừa nhận rằng các giá trị của ngành nghề Công tác 
xã hội đang thể hiện ngày một rõ nét trong các hoạt động này.  
 Trong khuôn khổ một nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế giữa trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội và trường đại học Shukutoku 
Nhật Bản với chủ đề “Vai trò của Phật giáo trong các hoạt động Công tác xã hội” diễn ra 
trong 3 năm (2012-2014), chúng tôi với tư cách thành viên nhóm nghiên cứu muốn đưa 
ra những kết quả ban đầu về những giá trị Công tác xã hội thể hiện trong các hoạt động 
nhân đạo của các cơ sở Phật giáo mà cụ thể là trong các hoạt động mang tính từ thiện và 
Công tác xã hội của 4 ngôi chùa tại miền Bắc Việt Nam (Chùa Bồ Đề, chùa Hòe Nhai, 
chùa Pháp Vân, chùa Phật Tích) để thấy rõ hơn mối quan hệ giữa Phật giáo và Công tác 
xã hội trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay nhằm góp phần đóng góp cho những nhận 
thức về Công tác xã hội Việt Nam.  
 
II. Nội dung chính 
1. Khái quát về giá trị Công tác xã hội  
Để hiểu rõ về những giá trị cơ bản của Công tác xã hội, trước hết chúng ta cần 
thống nhất về định nghĩa Công tác xã hội chuyên nghiệp, vốn được thừa nhận rộng rãi 
trong bối cảnh xã hội ngày nay.   
Vào tháng 7 năm 2000, tại Hội nghị Quốc tế Montreal, Canada, Liên đoàn Chuyên 
nghiệp Xã hội Quốc tế (IFSW) đã thông qua một định nghĩa mới cho Công tác xã hội 
chuyên nghiệp: Công tác xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, việc giải 
quyết các vấn đề trong các mối quan hệ con người và sự tăng quyền lực và giải phóng 
người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các 
lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, Công tác xã hội can thiệp ở các điểm 
tương tác giữa con người và môi trường của họ. Nhân quyền và công bằng xã hội là các 
nguyên tắc căn bản của nghề. 
Ngành Công tác xã hội xuất phát các lý tưởng nhân văn và dân chủ. Các giá trị của 
nó dựa trên cơ sở tôn trọng sự bình đẳng, phẩm giá, và sự xứng đáng của mọi dân tộc. 
Với ý nghĩa đó, Công tác xã hội hướng tới việc đáp ứng nhu cầu và phát triển tiềm năng 
của con người. Hai yếu tố trọng tâm của ngành là nhân quyền và công bằng xã hội: 
• Nhân quyền: Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng nhân phẩm vốn có, công bằng 
và các quyền không thể thay đổi của tất cả các thành viên trong xã hội loài người là nền 
tảng của tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới.  
• Những giá trị của con người: Công tác xã hội tôn trọng những giá trị của con 
người. Sự tôn trọng này thể hiện ở hai góc độ: tôn trọng giá trị cá nhân và tôn trọng giá trị 
xã hội. 
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những giá trị cơ bản của Công tác xã hội như nhân đạo, công bằng, bác ái, coi trọng các 
giá trị của con người và xã hội vẫn luôn được đề cao, coi là định hướng cho mọi hoạt 
động của ngành nghề.  
Một đặc thù có thể nhận thấy ở Việt Nam, rằng các tổ chức tôn giáo đang tham gia 
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những hoạt động từ thiện hay đã phát triển và chuyên nghiệp hóa như những hoạt động 
Công tác xã hội thực sự, nhưng cần thừa nhận rằng các giá trị của ngành nghề Công tác 
xã hội đang thể hiện ngày một rõ nét trong các hoạt động này.  
 Trong khuôn khổ một nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế giữa trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội và trường đại học Shukutoku 
Nhật Bản với chủ đề “Vai trò của Phật giáo trong các hoạt động Công tác xã hội” diễn ra 
trong 3 năm (2012-2014), chúng tôi với tư cách thành viên nhóm nghiên cứu muốn đưa 
ra những kết quả ban đầu về những giá trị Công tác xã hội thể hiện trong các hoạt động 
nhân đạo của các cơ sở Phật giáo mà cụ thể là trong các hoạt động mang tính từ thiện và 
Công tác xã hội của 4 ngôi chùa tại miền Bắc Việt Nam (Chùa Bồ Đề, chùa Hòe Nhai, 
chùa Pháp Vân, chùa Phật Tích) để thấy rõ hơn mối quan hệ giữa Phật giáo và Công tác 
xã hội trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay nhằm góp phần đóng góp cho những nhận 
thức về Công tác xã hội Việt Nam.  
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Để hiểu rõ về những giá trị cơ bản của Công tác xã hội, trước hết chúng ta cần 
thống nhất về định nghĩa Công tác xã hội chuyên nghiệp, vốn được thừa nhận rộng rãi 
trong bối cảnh xã hội ngày nay.   
Vào tháng 7 năm 2000, tại Hội nghị Quốc tế Montreal, Canada, Liên đoàn Chuyên 
nghiệp Xã hội Quốc tế (IFSW) đã thông qua một định nghĩa mới cho Công tác xã hội 
chuyên nghiệp: Công tác xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, việc giải 
quyết các vấn đề trong các mối quan hệ con người và sự tăng quyền lực và giải phóng 
người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các 
lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, Công tác xã hội can thiệp ở các điểm 
tương tác giữa con người và môi trường của họ. Nhân quyền và công bằng xã hội là các 
nguyên tắc căn bản của nghề. 
Ngành Công tác xã hội xuất phát các lý tưởng nhân văn và dân chủ. Các giá trị của 
nó dựa trên cơ sở tôn trọng sự bình đẳng, phẩm giá, và sự xứng đáng của mọi dân tộc. 
Với ý nghĩa đó, Công tác xã hội hướng tới việc đáp ứng nhu cầu và phát triển tiềm năng 
của con người. Hai yếu tố trọng tâm của ngành là nhân quyền và công bằng xã hội: 
• Nhân quyền: Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng nhân phẩm vốn có, công bằng 
và các quyền không thể thay đổi của tất cả các thành viên trong xã hội loài người là nền 
tảng của tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới.  
• Những giá trị của con người: Công tác xã hội tôn trọng những giá trị của con 
người. Sự tôn trọng này thể hiện ở hai góc độ: tôn trọng giá trị cá nhân và tôn trọng giá trị 
xã hội. 
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 Về giá trị cá nhân, công tác xã hội coi trọng giá trị của mỗi con người, luôn coi 
trọng quyền sống, quyền phát triển và sự bình đẳng giữa người với người. Công 
tác xã hội cũng đã khơi dậy lòng tin của con người, giúp đỡ con người bị tổn hại 
phục hồi lại quyền lợi và những giá trị vốn thuộc về họ. Đây đồng thời cũng là nền 
tảng cho công tác tăng cường năng lực khi làm việc với mỗi đối tượng yếu thế. 
Mỗi thân chủ dù ở trong hòan cảnh yếu thế nào vẫn được coi là những con người, 
họ có quyền được nhận sự giúp đỡ, hồi phục và hòa nhập vào cộng đồng xã hội.  
 Về giá trị xã hội, chúng ta cần hiểu cách thức mà xã hội hiện đại vận hành. Đó là 
“xã hội có trách nhiệm và nghĩa vụ chia sẻ những nỗi đau của con người và cải 
thiện chất lượng sống của cá nhân và xã hội.” Công tác xã hội tôn trọng giá trị xã 
hội cũng tức là tuân theo cách thức vận hành của nó, là hỗ trợ thực hiện trách 
nhiệm và nghĩa vụ của xã hội đối với những cá nhân yếu thế.  
Trong hệ thống khoa học của mình, Công tác xã hội chuyên nghiệp theo đuổi 6 giá 
trị cơ bản: 
(1) Cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. 
(2) Giữa cá nhân và xã hội có một sự phụ thuộc hỗ tương. 
(3) Mỗi bên đều có trách nhiệm đối với nhau. 
(4) Con người có những nhu cầu giống nhau nhưng mỗi con người là một cái gì 
độc đáo, không giống người khác. 
(5) Mỗi con người cần được phát huy hết tiềm năng của mình và cần được thể 
hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội thông qua sự tích cực tham gia 
vào xã hội. 
(6) Xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để khắc phục những trở ngại đối với sự 
phát huy (hay tự thể hiện) của cá nhân. Những trở ngại ấy chính là sự mất 
cân bằng trong quan hệ giữa cá nhân và xã hội. 
Sáu nguyên tắc trên chủ trương sự hài hòa giữa cá nhân và xã hội, một chủ trương 
mà mọi xã hội nhân bản đều nhắm tới. Hơn nữa, sáu nguyên tắc này đều phù hợp với nội 
dung cơ bản của phép biện chứng duy vật của Mác-Anghen sáng lập39  
                                                          
39 ThS. Nguyễn Ngọc Lâm (2009), Nền tảng triết lý của ngành Công tác xã hội chuyên nghiệp.  
Những giá trị và nguyên tắc cơ bản nêu trên là những yếu tố nền tảng xác định 
nghề Công tác xã hội được thống nhất chung trên toàn thế giới trong bối cảnh hiện đại. 
Đây là cơ sở để chúng ta xem xét mối quan hệ giữa Công tác xã hội và Phật giáo trong 
bối cảnh xã hội hiện đại.  
2. Sự vận dụng những giá trị Công tác xã hội trong các hoạt động nhân đạo trong 
lịch sử 
 Khi bàn về giá trị Công tác xã hội tại Việt Nam trong xã hội truyền thống, một câu 
hỏi đặt ra liệu những triết lý này đã tồn tại trong thời kỳ này hay chưa? Công tác xã hội, 
xét theo góc độ nguồn gốc lịch sử xa của nó, đó chính là một sự hoàn thiện hoá của các 
hoạt động từ thiện, bác ái. Để giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ mọi người dân trong 
cộng đồng, các triều đại Việt Nam đều có những điều luật, chính sách quy định rõ ràng.  
Hầu hết các làng xã đều dành riêng ruộng đất và thóc gạo để làm những 
công việc từ thiện. Chẳng hạn như “quả phụ điền” là ruộng lấy hoa lợi để cấp 
cho đàn bà góa, “trợ sưu điền” là lấy hoa lợi cấp cho những kẻ khốn khổ không 
có gì để nộp sưu, “cô nhi điền” là lấy hoa lợi cấp cho trẻ mồ côi, “khẩu phần điền” 
là loại ruộng được chia đều cho dân trong làng trồng cấy nhưng sau này lấy hoa 
lợi đóng góp, giúp đỡ cho những gia đình hoạn nạn, những tuần phu bị chết, bị 
thương trong công việc hoặc cho những người bần cùng, làm ăn thất bát được vay 
không lấy lãi.40 
Trong các phường, các ngõ ở kinh thành và các làng mạc mà có người ốm 
đau không kẻ chăm nuôi, phải nằm ở đường, cầu, điếm, chùa, quán thì cho các 
quan phường xã đến nơi ấy làm lều cho họ, lại cấp cho cơm cháo, thuốc men để 
cứu sống, không được ngồi nhìn, mặc họ rên rỉ đau khổ. Không may họ chết thì 
phải trình lên quan trên để tùy tiện chôn cất, không được để phơi lộ hài cốt. Làm 
trái, các quan phường xã đều bị xử biếm bãi. Nếu người ốm đau đến ở chùa quán 
không trình lên quan biết và không tùy tiện nuôi giúp thì cũng bị xử phạt.41 
Như vậy, từ rất sớm, các cơ sở tôn giáo, mà cụ thể là Phật giáo đã tham gia vào 
các hoạt động từ thiện, nhân đạo, cứu trợ con người. Những hoạt động này đã vận dụng 
                                                          
40 GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, (2010), Bước đầu tìm hiểu những hoạt động Công tác xã hội trong xã hội Việt Nam 
truyền thống, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập 
quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 
41 Phan Huy Chú (1992), Lịch triều Hiến chương loại chí, Tập II, NXB Khoa học xã hội, tr325 
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 Về giá trị cá nhân, công tác xã hội coi trọng giá trị của mỗi con người, luôn coi 
trọng quyền sống, quyền phát triển và sự bình đẳng giữa người với người. Công 
tác xã hội cũng đã khơi dậy lòng tin của con người, giúp đỡ con người bị tổn hại 
phục hồi lại quyền lợi và những giá trị vốn thuộc về họ. Đây đồng thời cũng là nền 
tảng cho công tác tăng cường năng lực khi làm việc với mỗi đối tượng yếu thế. 
Mỗi thân chủ dù ở trong hòan cảnh yếu thế nào vẫn được coi là những con người, 
họ có quyền được nhận sự giúp đỡ, hồi phục và hòa nhập vào cộng đồng xã hội.  
 Về giá trị xã hội, chúng ta cần hiểu cách thức mà xã hội hiện đại vận hành. Đó là 
“xã hội có trách nhiệm và nghĩa vụ chia sẻ những nỗi đau của con người và cải 
thiện chất lượng sống của cá nhân và xã hội.” Công tác xã hội tôn trọng giá trị xã 
hội cũng tức là tuân theo cách thức vận hành của nó, là hỗ trợ thực hiện trách 
nhiệm và nghĩa vụ của xã hội đối với những cá nhân yếu thế.  
Trong hệ thống khoa học của mình, Công tác xã hội chuyên nghiệp theo đuổi 6 giá 
trị cơ bản: 
(1) Cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của xã hội. 
(2) Giữa cá nhân và xã hội có một sự phụ thuộc hỗ tương. 
(3) Mỗi bên đều có trách nhiệm đối với nhau. 
(4) Con người có những nhu cầu giống nhau nhưng mỗi con người là một cái gì 
độc đáo, không giống người khác. 
(5) Mỗi con người cần được phát huy hết tiềm năng của mình và cần được thể 
hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội thông qua sự tích cực tham gia 
vào xã hội. 
(6) Xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để khắc phục những trở ngại đối với sự 
phát huy (hay tự thể hiện) của cá nhân. Những trở ngại ấy chính là sự mất 
cân bằng trong quan hệ giữa cá nhân và xã hội. 
Sáu nguyên tắc trên chủ trương sự hài hòa giữa cá nhân và xã hội, một chủ trương 
mà mọi xã hội nhân bản đều nhắm tới. Hơn nữa, sáu nguyên tắc này đều phù hợp với nội 
dung cơ bản của phép biện chứng duy vật của Mác-Anghen sáng lập39  
                                                          
39 ThS. Nguyễn Ngọc Lâm (2009), Nền tảng triết lý của ngành Công tác xã hội chuyên nghiệp.  
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Đây là cơ sở để chúng ta xem xét mối quan hệ giữa Công tác xã hội và Phật giáo trong 
bối cảnh xã hội hiện đại.  
2. Sự vận dụng những giá trị Công tác xã hội trong các hoạt động nhân đạo trong 
lịch sử 
 Khi bàn về giá trị Công tác xã hội tại Việt Nam trong xã hội truyền thống, một câu 
hỏi đặt ra liệu những triết lý này đã tồn tại trong thời kỳ này hay chưa? Công tác xã hội, 
xét theo góc độ nguồn gốc lịch sử xa của nó, đó chính là một sự hoàn thiện hoá của các 
hoạt động từ thiện, bác ái. Để giải quyết các vấn đề xã hội, hỗ trợ mọi người dân trong 
cộng đồng, các triều đại Việt Nam đều có những điều luật, chính sách quy định rõ ràng.  
Hầu hết các làng xã đều dành riêng ruộng đất và thóc gạo để làm những 
công việc từ thiện. Chẳng hạn như “quả phụ điền” là ruộng lấy hoa lợi để cấp 
cho đàn bà góa, “trợ sưu điền” là lấy hoa lợi cấp cho những kẻ khốn khổ không 
có gì để nộp sưu, “cô nhi điền” là lấy hoa lợi cấp cho trẻ mồ côi, “khẩu phần điền” 
là loại ruộng được chia đều cho dân trong làng trồng cấy nhưng sau này lấy hoa 
lợi đóng góp, giúp đỡ cho những gia đình hoạn nạn, những tuần phu bị chết, bị 
thương trong công việc hoặc cho những người bần cùng, làm ăn thất bát được vay 
không lấy lãi.40 
Trong các phường, các ngõ ở kinh thành và các làng mạc mà có người ốm 
đau không kẻ chăm nuôi, phải nằm ở đường, cầu, điếm, chùa, quán thì cho các 
quan phường xã đến nơi ấy làm lều cho họ, lại cấp cho cơm cháo, thuốc men để 
cứu sống, không được ngồi nhìn, mặc họ rên rỉ đau khổ. Không may họ chết thì 
phải trình lên quan trên để tùy tiện chôn cất, không được để phơi lộ hài cốt. Làm 
trái, các quan phường xã đều bị xử biếm bãi. Nếu người ốm đau đến ở chùa quán 
không trình lên quan biết và không tùy tiện nuôi giúp thì cũng bị xử phạt.41 
Như vậy, từ rất sớm, các cơ sở tôn giáo, mà cụ thể là Phật giáo đã tham gia vào 
các hoạt động từ thiện, nhân đạo, cứu trợ con người. Những hoạt động này đã vận dụng 
                                                          
40 GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, (2010), Bước đầu tìm hiểu những hoạt động Công tác xã hội trong xã hội Việt Nam 
truyền thống, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập 
quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 
41 Phan Huy Chú (1992), Lịch triều Hiến chương loại chí, Tập II, NXB Khoa học xã hội, tr325 
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những yếu tố giá trị mang tính nền tảng nhất của Công tác xã hội. Đó là tính nhân đạo, 
coi trọng nhân quyền, tôn trọng giá trị của con người và đặc biệt đề cao các giá trị xã hội. 
Nhưng điểm khác biệt nổi bật trong thời kỳ này chính là ưu thế vượt trội của giá trị xã hội 
đặt lên trên giá trị cá nhân, giá trị cá nhân được hòa nhập trong giá trị xã hội.  
 Một điểm đáng lưu ý xã hội truyền thống Việt Nam tiêu biểu cho tính cố kết cộng 
đồng. Trong xã hội này, sự tôn trọng và duy dưỡng tính cộng đồng là một đặc trưng 
không thể thiếu. Chính lối sống cộng đồng này đã kiến tạo nên một xã hội Việt Nam 
truyền thống cùng với những biến đổi trong lịch sử đất nước trải qua nhiều triều đại, 
nhiều cuộc chiến giữ nước chống ngoại xâm. Trong thời kỳ này, hệ giá trị truyền thống 
cao nhất chính là đoàn kết, tương thân tương ái, tôn trọng các giá trị cộng đồng. Điều này 
gần như đã trở thành tín ngưỡng với mọi người dân Việt Nam: 
Do chỗ sống đồng thời trong nhiều mối quan hệ xã hội, nhiều tổ chức, thiết 
chế người Việt Nam ngay từ nhỏ đã được giác ngộ một nguyên tắc sống rõ rệt, đó 
là sống không phải vì mình. Niềm vui được đóng góp sức lực cho tập thể cộng 
đồng, cho những người xung quanh, đôi khi là những người chưa quen biết trở 
thành một giáo lý đạo đức. Đạo đức cao nhất trong nấc thang giá trị của người 
Việt là làm tròn bổn phận của mình trước cộng đồng, hy sinh sức lực, tiền của và 
thậm chí cả tính mạng vì cuộc sống của cộng đồng… Mỗi thành viên trong xã hội 
đều phải có trách nhiệm chung với cộng đồng và làng xóm và trách nhiệm với 
người khác42.  
 Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành và phát triển mạnh mẽ các hoạt 
động nhân đạo trong các cơ sở Phật giáo, bởi tinh thần cộng đồng ảnh hưởng sâu sắc tới 
nhận thức của những chức sắc tôn giáo, của cộng đồng, và nhờ vậy, các quan điểm, giá trị 
Công tác xã hội dễ dàng được thẩm thấu và vận dụng trong mọi mặt đời sống của người 
dân Việt, đặc biệt là đời sống tâm linh.  
3. Những giá trị Công tác xã hội thể hiện trong các hoạt động nhân đạo của một số 
nhà chùa hiện nay  
 Những hoạt động nhân đạo, hỗ trợ các cá nhân yếu thế phổ biến được triển 
khai bởi các nhà chùa hiện nay: 
                                                          
42 GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, (2010), Bước đầu tìm hiểu những hoạt động Công tác xã hội trong xã hội Việt Nam 
truyền thống, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập 
quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 
Trong dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế triển khai tại Việt Nam, một trong những 
bước quan trọng là khảo sát 4 ngôi chùa tiêu biểu có những hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cá 
nhân, nhóm, cộng đồng yếu thế đang thể hiện vị thế và vai trò của mình đối với đời sống 
nhân dân.  
 Chùa Bồ Đề (trụ trì Thích Đàm Lan): Chùa là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và 
hỗ trợ giáo dục thường xuyên cho nhiều trẻ em, người già, phụ nữ bị tổn 
thương hay người nhiễm HIV,… với cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc khá 
chuyên nghiệp. 
 Chùa Hòe Nhai (trụ trì Thích Tâm Hoan): Các chủ nhật chùa nấu cơm và 
phát miễn phí cho bệnh nhân bệnh viện Huyết học truyền máu. Bên cạnh đó, 
nhà chùa thường xuyên tổ chức nhiều chuyến từ thiện như đến tặg quà tại 
Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật xã Thụy An – huyện Ba 
Vì – HN và Trung tâm giáo dục số 2 (Trung tâm nuôi trẻ HIV) xã Yên Bài 
– huyện Ba Vì – Hà Nội, tặng quà cho nạn nhân chất độc màu da cam,… 
Đã nhiều năm liền, chùa Hòe Nhai luôn đi đầu trong những phong trào làm 
từ thiện trên khắp mọi nơi của Tổ Quốc. 
 Chùa Pháp Vân (trụ trì Thích Thanh Huân): Nhà chùa là cơ sở hỗ trợ uy tín, 
tích cực và hiệu quả với những người nhiễm HIV. Từ lâu, chùa là nơi tổ 
chức các hoạt động Công tác xã hội với người nhiễm HIV và thu hút sự 
tham gia của người dân nhiễm HIV từ nhiều vùng trên cả nước cũng như sự 
quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng. 
 Chùa Phật Tích (trụ trì Thích Đức Thiện): Bên cạnh những hoạt động từ 
thiện, nhà chùa đã vận động và xây dựng một trung tâm phát triển tài năng 
chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục những trẻ mồ côi cũng như 
người già neo đơn từ nhiều nơi trên cả nước.  
 Những giá trị cơ bản của Công tác xã hội được thể hiện trong các hoạt động 
nhân đạo, hỗ trợ con người của các nhà chùa hiện nay: 
Trước hết, chúng ta không thể phủ nhận rằng các hoạt động nhân đạo này của các 
chùa thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt đề cao giá trị con người, đồng thời thể hiện 
sự chia sẻ xã hội lớn lao để cùng gánh vác những khó khăn của các cá nhân, nhóm, cộng 
đồng yếu thế. Về cơ bản, những hoạt động mà nhà chùa đưa ra đều kết hợp được nguyên 
lý bảo toàn giá trị con người và giá trị xã hội thông qua việc huy động nguồn lực cộng 
đồng để hỗ trợ những cá nhân, nhóm, cộng đồng cụ thể đang cần giúp đỡ. 
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những yếu tố giá trị mang tính nền tảng nhất của Công tác xã hội. Đó là tính nhân đạo, 
coi trọng nhân quyền, tôn trọng giá trị của con người và đặc biệt đề cao các giá trị xã hội. 
Nhưng điểm khác biệt nổi bật trong thời kỳ này chính là ưu thế vượt trội của giá trị xã hội 
đặt lên trên giá trị cá nhân, giá trị cá nhân được hòa nhập trong giá trị xã hội.  
 Một điểm đáng lưu ý xã hội truyền thống Việt Nam tiêu biểu cho tính cố kết cộng 
đồng. Trong xã hội này, sự tôn trọng và duy dưỡng tính cộng đồng là một đặc trưng 
không thể thiếu. Chính lối sống cộng đồng này đã kiến tạo nên một xã hội Việt Nam 
truyền thống cùng với những biến đổi trong lịch sử đất nước trải qua nhiều triều đại, 
nhiều cuộc chiến giữ nước chống ngoại xâm. Trong thời kỳ này, hệ giá trị truyền thống 
cao nhất chính là đoàn kết, tương thân tương ái, tôn trọng các giá trị cộng đồng. Điều này 
gần như đã trở thành tín ngưỡng với mọi người dân Việt Nam: 
Do chỗ sống đồng thời trong nhiều mối quan hệ xã hội, nhiều tổ chức, thiết 
chế người Việt Nam ngay từ nhỏ đã được giác ngộ một nguyên tắc sống rõ rệt, đó 
là sống không phải vì mình. Niềm vui được đóng góp sức lực cho tập thể cộng 
đồng, cho những người xung quanh, đôi khi là những người chưa quen biết trở 
thành một giáo lý đạo đức. Đạo đức cao nhất trong nấc thang giá trị của người 
Việt là làm tròn bổn phận của mình trước cộng đồng, hy sinh sức lực, tiền của và 
thậm chí cả tính mạng vì cuộc sống của cộng đồng… Mỗi thành viên trong xã hội 
đều phải có trách nhiệm chung với cộng đồng và làng xóm và trách nhiệm với 
người khác42.  
 Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành và phát triển mạnh mẽ các hoạt 
động nhân đạo trong các cơ sở Phật giáo, bởi tinh thần cộng đồng ảnh hưởng sâu sắc tới 
nhận thức của những chức sắc tôn giáo, của cộng đồng, và nhờ vậy, các quan điểm, giá trị 
Công tác xã hội dễ dàng được thẩm thấu và vận dụng trong mọi mặt đời sống của người 
dân Việt, đặc biệt là đời sống tâm linh.  
3. Những giá trị Công tác xã hội thể hiện trong các hoạt động nhân đạo của một số 
nhà chùa hiện nay  
 Những hoạt động nhân đạo, hỗ trợ các cá nhân yếu thế phổ biến được triển 
khai bởi các nhà chùa hiện nay: 
                                                          
42 GS.TS. Đặng Cảnh Khanh, (2010), Bước đầu tìm hiểu những hoạt động Công tác xã hội trong xã hội Việt Nam 
truyền thống, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới Công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập 
quốc tế - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 
Trong dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế triển khai tại Việt Nam, một trong những 
bước quan trọng là khảo sát 4 ngôi chùa tiêu biểu có những hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cá 
nhân, nhóm, cộng đồng yếu thế đang thể hiện vị thế và vai trò của mình đối với đời sống 
nhân dân.  
 Chùa Bồ Đề (trụ trì Thích Đàm Lan): Chùa là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và 
hỗ trợ giáo dục thường xuyên cho nhiều trẻ em, người già, phụ nữ bị tổn 
thương hay người nhiễm HIV,… với cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc khá 
chuyên nghiệp. 
 Chùa Hòe Nhai (trụ trì Thích Tâm Hoan): Các chủ nhật chùa nấu cơm và 
phát miễn phí cho bệnh nhân bệnh viện Huyết học truyền máu. Bên cạnh đó, 
nhà chùa thường xuyên tổ chức nhiều chuyến từ thiện như đến tặg quà tại 
Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật xã Thụy An – huyện Ba 
Vì – HN và Trung tâm giáo dục số 2 (Trung tâm nuôi trẻ HIV) xã Yên Bài 
– huyện Ba Vì – Hà Nội, tặng quà cho nạn nhân chất độc màu da cam,… 
Đã nhiều năm liền, chùa Hòe Nhai luôn đi đầu trong những phong trào làm 
từ thiện trên khắp mọi nơi của Tổ Quốc. 
 Chùa Pháp Vân (trụ trì Thích Thanh Huân): Nhà chùa là cơ sở hỗ trợ uy tín, 
tích cực và hiệu quả với những người nhiễm HIV. Từ lâu, chùa là nơi tổ 
chức các hoạt động Công tác xã hội với người nhiễm HIV và thu hút sự 
tham gia của người dân nhiễm HIV từ nhiều vùng trên cả nước cũng như sự 
quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng. 
 Chùa Phật Tích (trụ trì Thích Đức Thiện): Bên cạnh những hoạt động từ 
thiện, nhà chùa đã vận động và xây dựng một trung tâm phát triển tài năng 
chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục những trẻ mồ côi cũng như 
người già neo đơn từ nhiều nơi trên cả nước.  
 Những giá trị cơ bản của Công tác xã hội được thể hiện trong các hoạt động 
nhân đạo, hỗ trợ con người của các nhà chùa hiện nay: 
Trước hết, chúng ta không thể phủ nhận rằng các hoạt động nhân đạo này của các 
chùa thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt đề cao giá trị con người, đồng thời thể hiện 
sự chia sẻ xã hội lớn lao để cùng gánh vác những khó khăn của các cá nhân, nhóm, cộng 
đồng yếu thế. Về cơ bản, những hoạt động mà nhà chùa đưa ra đều kết hợp được nguyên 
lý bảo toàn giá trị con người và giá trị xã hội thông qua việc huy động nguồn lực cộng 
đồng để hỗ trợ những cá nhân, nhóm, cộng đồng cụ thể đang cần giúp đỡ. 
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 Đề cao giá trị con người  
Trước hết, các hoạt động ra đời là để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cần nhận hỗ trợ 
của những con người cụ thể để vượt qua khó khăn hiện tại của chính họ. Vậy thì, rõ ràng, 
các hoạt động nhân đạo này được xây dựng, thiết kế sao cho giá trị, nhân phẩm và quyền 
con người luôn được đặt lên hàng đầu.   
Nhà chùa luôn tâm niệm cứu độ chúng sinh và chúng sinh bình đẳng. Thế nên dù ai đến 
đây cầu xin giúp đỡ, chúng tôi cũng đều cưu mang. Nhiều chùa không nhận phụ nữ mang 
thai vì họ kiêng kị do chùa là nơi thờ cúng linh thiêng, họ sợ ô uế cửa chùa, trừ chỉ có 
chùa Bồ Đề, nên chùa giấu giếm những cô gái này trong phòng kín đợi sinh nở. Nhưng 
lúc chưa có chỗ thì gửi về trọ ở vùng quê tránh dị nghị, kiêng kị của Phật tử. Tôi cho 
rằng mọi người phải vào chùa là bởi họ trở nên bần cùng nhất, không thể tiếp tục ở 
ngoài, không được chấp nhận, bị ruồng bỏ, không nơi nương tựa nên rất cần giúp đỡ. 
Nếu nhà chùa không giúp thì còn ai giúp?  
(Trụ trì, nữ, chùa Bồ Đề) 
 
 Đề cao giá trị cá nhân của mỗi con người, các hoạt động hỗ trợ của nhà chùa cũng 
đặt yếu tố tinh thần ở tầm quan trọng để chú ý và đáp ứng nhu cầu này bởi đây là một nhu 
cầu chính đáng mà nhiều cá nhân không được quan tâm đến.  
Khác với những tổ chức cứu trợ cũng cho cơm tương tự như chùa, chùa còn mang lại sức 
mạnh tinh thần.  
(Phật tử, nữ, chùa Hòe Nhai) 
 
 Chính bởi sức mạnh trong hỗ trợ tinh thần, cư dân Nhật Bản – nơi Phật giáo được 
coi là quốc giáo, cũng luôn tìm đến các cơ sở Phật giáo hay đơn thuần là đặt niềm tin vào 
Phật giáo khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù ngày nay, với phương 
châm tách biệt tôn giáo khỏi quản lý nhà nước, chính phủ Nhật Bản đã hạn chế rất nhiều 
hoạt động của Phật giáo trong các cơ sở xã hội, tại một số bệnh viện ở Nhật Bản, nhiều 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã kiến nghị và thậm chí tranh đấu để có được một 
góc nhỏ trong bệnh viện đặt tranh, ảnh, và tượng Phật nhằm giúp họ có một nơi chốn để 
cầu nguyện, giải tỏa căng thẳng của bệnh tật và áp lực cuộc sống. Ở nhiều trại dưỡng lão, 
đặc biệt là trại dưỡng lão do các cơ sở Phật giáo thành lập, yếu tố tâm linh được đặc biệt 
chú trọng bởi đây là một trong những nhu cầu thiết yếu của người cao tuổi. Tranh, ảnh, 
tượng Phật, theo yêu cầu của chính các đối tượng, rất phổ biến trong phòng ở, hành lang, 
phòng sinh hoạt chung,… ở trại dưỡng lão “Daihongan Utopia – Wakaho” thuộc ngôi 
chùa cổ danh tiếng lịch sử hàng trăm năm Zenko-ji, Nagano, Nhật Bản. Ngoài ra, phòng 
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 Đề cao giá trị con người  
Trước hết, các hoạt động ra đời là để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cần nhận hỗ trợ 
của những con người cụ thể để vượt qua khó khăn hiện tại của chính họ. Vậy thì, rõ ràng, 
các hoạt động nhân đạo này được xây dựng, thiết kế sao cho giá trị, nhân phẩm và quyền 
con người luôn được đặt lên hàng đầu.   
Nhà chùa luôn tâm niệm cứu độ chúng sinh và chúng sinh bình đẳng. Thế nên dù ai đến 
đây cầu xin giúp đỡ, chúng tôi cũng đều cưu mang. Nhiều chùa không nhận phụ nữ mang 
thai vì họ kiêng kị do chùa là nơi thờ cúng linh thiêng, họ sợ ô uế cửa chùa, trừ chỉ có 
chùa Bồ Đề, nên chùa giấu giếm những cô gái này trong phòng kín đợi sinh nở. Nhưng 
lúc chưa có chỗ thì gửi về trọ ở vùng quê tránh dị nghị, kiêng kị của Phật tử. Tôi cho 
rằng mọi người phải vào chùa là bởi họ trở nên bần cùng nhất, không thể tiếp tục ở 
ngoài, không được chấp nhận, bị ruồng bỏ, không nơi nương tựa nên rất cần giúp đỡ. 
Nếu nhà chùa không giúp thì còn ai giúp?  
(Trụ trì, nữ, chùa Bồ Đề) 
 
 Đề cao giá trị cá nhân của mỗi con người, các hoạt động hỗ trợ của nhà chùa cũng 
đặt yếu tố tinh thần ở tầm quan trọng để chú ý và đáp ứng nhu cầu này bởi đây là một nhu 
cầu chính đáng mà nhiều cá nhân không được quan tâm đến.  
Khác với những tổ chức cứu trợ cũng cho cơm tương tự như chùa, chùa còn mang lại sức 
mạnh tinh thần.  
(Phật tử, nữ, chùa Hòe Nhai) 
 
 Chính bởi sức mạnh trong hỗ trợ tinh thần, cư dân Nhật Bản – nơi Phật giáo được 
coi là quốc giáo, cũng luôn tìm đến các cơ sở Phật giáo hay đơn thuần là đặt niềm tin vào 
Phật giáo khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù ngày nay, với phương 
châm tách biệt tôn giáo khỏi quản lý nhà nước, chính phủ Nhật Bản đã hạn chế rất nhiều 
hoạt động của Phật giáo trong các cơ sở xã hội, tại một số bệnh viện ở Nhật Bản, nhiều 
bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã kiến nghị và thậm chí tranh đấu để có được một 
góc nhỏ trong bệnh viện đặt tranh, ảnh, và tượng Phật nhằm giúp họ có một nơi chốn để 
cầu nguyện, giải tỏa căng thẳng của bệnh tật và áp lực cuộc sống. Ở nhiều trại dưỡng lão, 
đặc biệt là trại dưỡng lão do các cơ sở Phật giáo thành lập, yếu tố tâm linh được đặc biệt 
chú trọng bởi đây là một trong những nhu cầu thiết yếu của người cao tuổi. Tranh, ảnh, 
tượng Phật, theo yêu cầu của chính các đối tượng, rất phổ biến trong phòng ở, hành lang, 
phòng sinh hoạt chung,… ở trại dưỡng lão “Daihongan Utopia – Wakaho” thuộc ngôi 
chùa cổ danh tiếng lịch sử hàng trăm năm Zenko-ji, Nagano, Nhật Bản. Ngoài ra, phòng 
cầu nguyện cũng là nơi người cao tuổi tìm đến thường xuyên. Như vậy, có thể nói rằng, 
thông qua việc đáp ứng nhu cầu tâm linh chính đáng của người dân, Phật giáo đang góp 
phần hiện thực hóa những triết lý Công tác xã hội khi đặt con người vào trọng tâm của 
mọi hoạt động, giúp con người cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.     
Đồng thời, chính vì đề cao giá trị con người, các hoạt động của nhà chùa không 
chỉ dừng ở mức cứu trợ tạm thời mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục, hướng 
thiện con người. Cũng giống như các chức năng của Công tác xã hội, trong các hoạt động 
này, nhà chùa ngoài triển khai những hỗ trợ tức thời, trước mắt, còn phòng ngừa những 
vấn đề tiêu cực xảy đến với các cá nhân, nhóm, cộng đồng thông qua các hoạt động giáo 
dục.  
Sư chùa có trách nhiệm hướng dẫn người dân hướng thiện, tránh ác, vận động người dân 
làm hoạt động an sinh xã hội. 
(Trụ trì, nam, chùa Pháp Vân) 
 
 Đề cao giá trị xã hội  
Điểm quan trọng khác không thể không đề cập đến, đó là các giá trị Công tác xã 
hội được thể hiện trong các hoạt động nhân đạo của các nhà chùa không chỉ giới hạn ở 
việc coi trọng con người với đầy đủ nhân phẩm, quyền lợi,… như họ vốn có và đáng 
được hưởng mà còn chú trọng tới các giá trị xã hội thông qua khuyến khích sự phát triển 
ý thức xã hội ở mức độ cao của nhận thức và hành động.  
 Nhà chùa, trước hết là nơi linh thiêng được người dân tin tưởng và nghe theo. 
Chính bởi vậy, nhờ vào hình ảnh vốn có của mình, các nhà chùa là nơi rất thích hợp để 
kêu gọi người dân tham gia đóng góp vào công cuộc hỗ trợ những cá nhân, nhóm, cộng 
đồng yếu thế, đồng thời, là nơi các thành viên trong xã hội quy tụ và bộc lộ ý thức cộng 
đồng cùng với những hành động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn cao cả.  
Người dân muốn làm từ thiện nhưng không tạo được đủ lòng tin nên chúng tôi phải dựa 
vào danh tiếng của chùa, nhờ vào đức độ của sư thầy thì mới tạo được lòng tin của cộng 
đồng, mới triển khai dược sức mạnh trung tâm từ Phật giáo. Chúng tôi muốn tận dụng 
sức ảnh hưởng của Phật giáo ở Việt Nam. Thực ra ý tưởng và nhân vật xuất phát từ 
những gì Phật giáo đào tạo. Từ nhỏ tôi đã theo bố mẹ đi lễ chùa, được nghe sư thầy 
thuyết giảng đạo lý, bản thân tôi rất tâm đắc và luôn sống theo những giáo lý này, muốn 
hướng thiện.  
(Phật tử, nữ, chùa Hòe Nhai) 
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 Như vậy, trách nhiệm xã hội rất được quan tâm và tập trung phát huy trong những 
hoạt động nhân đạo mà các chùa đang triển khai hiện nay. Các hoạt động này là một đầu 
ra của cả một quy trình vận động xã hội theo hướng tích cực, chủ động, đoàn kết.  
 Hiện nay, các học giả Nhật Bản ngày nay thừa nhận và đang đối đầu với thực tế 
rằng Phật giáo đang mất dần đi vai trò chủ đạo của mình trong đời sống người dân, đặc 
biệt là trong triển khai những họat động nhân đạo nhằm gánh vác trách nhiệm xã hội với 
các thể chế khác. Nhằm phân tách rõ rệt công tác quản lý nhà nước và sự ảnh hưởng của 
tôn giáo, chính phủ Nhật Bản hoạch định rõ ràng rằng đảm bảo an sinh xã hội ở mọi mặt 
là trách nhiệm của chính phủ, và các thiết chế tôn giáo không có vai trò trong lĩnh vực 
này. Mặc dù, điều này khá tương thích với trình độ phát triển kinh tế xã hội bậc cao cũng 
như nền an sinh xã hội tương đối hoàn thiện của Nhật Bản, nhưng vô hình chung, người 
dân đang chịu những hạn chế mang tính tiêu cực khi chính phủ đang giảm bớt mức độ 
tham gia gánh vác trách nhiệm xã hội của các cơ sở Phật giáo. Điển hình, trong những 
tình huống khủng hoảng như thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, trong khi mọi 
tầng lớp dân cư đều muốn chung sức đóng góp để giảm bớt gánh nặng và xoa dịu nỗi đau, 
các cơ sở Phật giáo lại bị tách biệt khỏi một số hoạt động trợ giúp ý nghĩa do những rào 
cản thiết chế và pháp lý. Mặc dù rất nhiều chức sắc Phật giáo và Phật tử muốn tới những 
nơi thảm họa ảnh hưởng nặng nề nhất để cầu siêu cho các nạn nhân, hỗ trợ tinh thần cho 
những người còn sống sót đang đương đầu với những nỗ lo mất nhà cửa, người thân,… 
nhưng họ bị quan chức chính phủ ngăn cản. Nhiều nhà sư đã phải tổ chức cầu siêu, cầu 
an ở khu vực rất xa trung tâm thảm họa và không thể tiếp cận trực tiếp với những đối 
tượng này.  
 Đây là một thực tế đang diễn ra tại Nhật Bản. Việt Nam, ngược lại, lại là môi 
trường cởi mở và dung hòa, nơi các cơ sở Phật giáo nói riêng và cơ sở tôn giáo nói chung 
được tạo điều kiện để cùng tham gia gánh vác trách nhiệm xã hội. Cụ thể, những cơ sở 
Phật giáo đang tham gia rất tích cực trong các hoạt động nhân đạo như cứu trợ người gặp 
khó khăn, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có HIV,… đều được 
Chính phủ tuyên dương và động viên nhằm phát huy tối đa tầm ảnh hưởng của mình 
trong công cuộc hỗ trợ cộng đồng. Nói cách khác, thông qua lồng ghép và kết hợp hoạt 
động tâm linh tín ngưỡng với họat động nhân đạo, Phật giáo Việt Nam đang ngày càng 
thể hiện rõ nét những triết lý cơ bản của nghề nghiệp Công tác xã hội.   
Tôi quan niệm rằng Phật giáo để cứu hộ chúng sinh, đời sống vật chất tinh thần không 
tách rời, cần chú ý đời sống vật chất trước. Vì vậy mà cần chăm lo đời sống vật chất cho 
người dân trước, sau đó dùng hoạt động Phật giáo để thu hút người dân. Đấy cũng là 
một cách phát triển văn hóa - du lịch - kinh tế vùng. Đạo Phật cần đưa vào đời sống 
người dân, không đơn thuần chỉ là thờ cúng. Tôi luôn cho rằng nhà chùa cần cùng gánh 
vác với xã hội.  
(Trụ trì, nam, chùa Phật Tích) 
  
Rõ ràng, các hoạt động nhân đạo này phản ánh được không chỉ giá trị của ngành 
nghề Công tác xã hội mà còn kết hợp được những giáo lý Phật giáo để đưa ra những hoạt 
động hỗ trợ mang tính nhân văn và phù hợp với bối cảnh xã hội Việt Nam.  
Tâm niệm của tôi cho rằng, hoạt động từ thiện ở chùa ra đời từ sự hòa nhập quản lý Phật 
giáo và thực tế đời sống và kiến thức khoa học, hình ảnh Đức Phật cứu độ chúng sinh 
trong cuộc đời. Luôn tôi tôi ghi nhớ rằng “Phổ độ chúng sinh cũng là cúng giường chư 
phật”. Là trụ trì của chùa tức là tôi vừa là nhà tu hành, là người quyên góp, nhà quản lý, 
nhà chiến lược phát triển, nhà kinh tế. Tôi phải đóng nhiều vai để điều hành công việc từ 
thiện ở chùa, làm việc với từng đối tượng mà người ta gọi là nhà tham vấn. Tôi nghĩ đôi 
khi nhà tu hành và nhân viên công tác xã hội rất gần nhau.  
 (Trụ trì, nữ, chùa Bồ Đề) 
 
 Có một phát hiện thú vị rằng, chính bởi các cơ sở Phật giáo ở Việt Nam hiện nay 
đang triển khai tích cực nhiều hoạt động nhân đạo ngày càng quy mô, bài bản, chuyên 
nghiệp hơn, các vị chức sắc Phật giáo, mà điển hình là trụ trì các chùa cùng các đệ tử, 
Phật tử đang thể hiện nhiều vai trò đa dạng khác nhau. Nhiều vai trò trong đó mang màu 
sắc của nhân viên công tác xã hội, dù có thể chưa chuyên nghiệp, nhưng đang được hòan 
thiện và phát triển dần dần. Đây cũng là một trong những yếu tố không kém phần quan 
trọng để những giá trị Công tác xã hội ngày càng được củng cố và khẳng định cũng như 
lan rộng hơn trong các hoạt động nhân đạo, vốn không chỉ mang màu sắc tôn giáo dị biệt, 
xa rời đời sống nhân dân.  
 
III. Kết luận 
Công tác xã hội chuyên nghiệp Việt Nam vốn là một ngành khoa học non trẻ, đang 
trên con đường học hỏi, biến đổi, luôn cần xác định cho mình những yếu tố then chốt để 
phát triển đúng hướng. Trong chiến lược phát triển đó, những đặc điểm chung cũng như 
bản sắc riêng của Việt Nam luôn cần được xem xét để dung hòa, nhằm hướng đến sự 
triển khai hoạt động khoa học hiệu quả, tích cực. Do đó, nghiên cứu giá trị Công tác xã 
hội mới trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ đối tượng yếu thế là một nhiệm vụ quan 
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 Như vậy, trách nhiệm xã hội rất được quan tâm và tập trung phát huy trong những 
hoạt động nhân đạo mà các chùa đang triển khai hiện nay. Các hoạt động này là một đầu 
ra của cả một quy trình vận động xã hội theo hướng tích cực, chủ động, đoàn kết.  
 Hiện nay, các học giả Nhật Bản ngày nay thừa nhận và đang đối đầu với thực tế 
rằng Phật giáo đang mất dần đi vai trò chủ đạo của mình trong đời sống người dân, đặc 
biệt là trong triển khai những họat động nhân đạo nhằm gánh vác trách nhiệm xã hội với 
các thể chế khác. Nhằm phân tách rõ rệt công tác quản lý nhà nước và sự ảnh hưởng của 
tôn giáo, chính phủ Nhật Bản hoạch định rõ ràng rằng đảm bảo an sinh xã hội ở mọi mặt 
là trách nhiệm của chính phủ, và các thiết chế tôn giáo không có vai trò trong lĩnh vực 
này. Mặc dù, điều này khá tương thích với trình độ phát triển kinh tế xã hội bậc cao cũng 
như nền an sinh xã hội tương đối hoàn thiện của Nhật Bản, nhưng vô hình chung, người 
dân đang chịu những hạn chế mang tính tiêu cực khi chính phủ đang giảm bớt mức độ 
tham gia gánh vác trách nhiệm xã hội của các cơ sở Phật giáo. Điển hình, trong những 
tình huống khủng hoảng như thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, trong khi mọi 
tầng lớp dân cư đều muốn chung sức đóng góp để giảm bớt gánh nặng và xoa dịu nỗi đau, 
các cơ sở Phật giáo lại bị tách biệt khỏi một số hoạt động trợ giúp ý nghĩa do những rào 
cản thiết chế và pháp lý. Mặc dù rất nhiều chức sắc Phật giáo và Phật tử muốn tới những 
nơi thảm họa ảnh hưởng nặng nề nhất để cầu siêu cho các nạn nhân, hỗ trợ tinh thần cho 
những người còn sống sót đang đương đầu với những nỗ lo mất nhà cửa, người thân,… 
nhưng họ bị quan chức chính phủ ngăn cản. Nhiều nhà sư đã phải tổ chức cầu siêu, cầu 
an ở khu vực rất xa trung tâm thảm họa và không thể tiếp cận trực tiếp với những đối 
tượng này.  
 Đây là một thực tế đang diễn ra tại Nhật Bản. Việt Nam, ngược lại, lại là môi 
trường cởi mở và dung hòa, nơi các cơ sở Phật giáo nói riêng và cơ sở tôn giáo nói chung 
được tạo điều kiện để cùng tham gia gánh vác trách nhiệm xã hội. Cụ thể, những cơ sở 
Phật giáo đang tham gia rất tích cực trong các hoạt động nhân đạo như cứu trợ người gặp 
khó khăn, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, trẻ em có HIV,… đều được 
Chính phủ tuyên dương và động viên nhằm phát huy tối đa tầm ảnh hưởng của mình 
trong công cuộc hỗ trợ cộng đồng. Nói cách khác, thông qua lồng ghép và kết hợp hoạt 
động tâm linh tín ngưỡng với họat động nhân đạo, Phật giáo Việt Nam đang ngày càng 
thể hiện rõ nét những triết lý cơ bản của nghề nghiệp Công tác xã hội.   
Tôi quan niệm rằng Phật giáo để cứu hộ chúng sinh, đời sống vật chất tinh thần không 
tách rời, cần chú ý đời sống vật chất trước. Vì vậy mà cần chăm lo đời sống vật chất cho 
người dân trước, sau đó dùng hoạt động Phật giáo để thu hút người dân. Đấy cũng là 
một cách phát triển văn hóa - du lịch - kinh tế vùng. Đạo Phật cần đưa vào đời sống 
người dân, không đơn thuần chỉ là thờ cúng. Tôi luôn cho rằng nhà chùa cần cùng gánh 
vác với xã hội.  
(Trụ trì, nam, chùa Phật Tích) 
  
Rõ ràng, các hoạt động nhân đạo này phản ánh được không chỉ giá trị của ngành 
nghề Công tác xã hội mà còn kết hợp được những giáo lý Phật giáo để đưa ra những hoạt 
động hỗ trợ mang tính nhân văn và phù hợp với bối cảnh xã hội Việt Nam.  
Tâm niệm của tôi cho rằng, hoạt động từ thiện ở chùa ra đời từ sự hòa nhập quản lý Phật 
giáo và thực tế đời sống và kiến thức khoa học, hình ảnh Đức Phật cứu độ chúng sinh 
trong cuộc đời. Luôn tôi tôi ghi nhớ rằng “Phổ độ chúng sinh cũng là cúng giường chư 
phật”. Là trụ trì của chùa tức là tôi vừa là nhà tu hành, là người quyên góp, nhà quản lý, 
nhà chiến lược phát triển, nhà kinh tế. Tôi phải đóng nhiều vai để điều hành công việc từ 
thiện ở chùa, làm việc với từng đối tượng mà người ta gọi là nhà tham vấn. Tôi nghĩ đôi 
khi nhà tu hành và nhân viên công tác xã hội rất gần nhau.  
 (Trụ trì, nữ, chùa Bồ Đề) 
 
 Có một phát hiện thú vị rằng, chính bởi các cơ sở Phật giáo ở Việt Nam hiện nay 
đang triển khai tích cực nhiều hoạt động nhân đạo ngày càng quy mô, bài bản, chuyên 
nghiệp hơn, các vị chức sắc Phật giáo, mà điển hình là trụ trì các chùa cùng các đệ tử, 
Phật tử đang thể hiện nhiều vai trò đa dạng khác nhau. Nhiều vai trò trong đó mang màu 
sắc của nhân viên công tác xã hội, dù có thể chưa chuyên nghiệp, nhưng đang được hòan 
thiện và phát triển dần dần. Đây cũng là một trong những yếu tố không kém phần quan 
trọng để những giá trị Công tác xã hội ngày càng được củng cố và khẳng định cũng như 
lan rộng hơn trong các hoạt động nhân đạo, vốn không chỉ mang màu sắc tôn giáo dị biệt, 
xa rời đời sống nhân dân.  
 
III. Kết luận 
Công tác xã hội chuyên nghiệp Việt Nam vốn là một ngành khoa học non trẻ, đang 
trên con đường học hỏi, biến đổi, luôn cần xác định cho mình những yếu tố then chốt để 
phát triển đúng hướng. Trong chiến lược phát triển đó, những đặc điểm chung cũng như 
bản sắc riêng của Việt Nam luôn cần được xem xét để dung hòa, nhằm hướng đến sự 
triển khai hoạt động khoa học hiệu quả, tích cực. Do đó, nghiên cứu giá trị Công tác xã 
hội mới trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ đối tượng yếu thế là một nhiệm vụ quan 
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trọng nhằm xác định biện pháp hành động và chiến lược cơ sở lâu dài nhằm phát triển 
ngành Công tác xã hội như một công cụ đắc lực để thúc đẩy tiến bộ xã hội.  
Về cơ bản, các giá trị của ngành nghề Công tác xã hội được thể hiện rõ nét và sâu 
sắc theo hướng cân bằng, hòa hợp với những giáo lý Phật giáo. Bên cạnh đó, hình thức 
biểu hiện của các giá trị này cũng mang tính thời đại với những đặc điểm riêng của bối 
cảnh xã hội đương thời. Có thể nói rằng, những giá trị Công tác xã hội là nền tảng sâu sắc 
và được phát huy trong mối quan hệ liên ngành, liên lĩnh vực. Qua thời gian, những giá 
trị này được hoàn thiện và điều chỉnh nhằm phát huy hiệu quả công tác trợ giúp.  
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trọng nhằm xác định biện pháp hành động và chiến lược cơ sở lâu dài nhằm phát triển 
ngành Công tác xã hội như một công cụ đắc lực để thúc đẩy tiến bộ xã hội.  
Về cơ bản, các giá trị của ngành nghề Công tác xã hội được thể hiện rõ nét và sâu 
sắc theo hướng cân bằng, hòa hợp với những giáo lý Phật giáo. Bên cạnh đó, hình thức 
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SKETCHY RESEARCH PROJECT PROPOSAL 
 “THE PARTICIPATION OF BUDDHISM IN SOCIAL WORK” 
(A comparative research in countries with different background)  
Proposal author: Assoc.Prof.PhD. Nguyen Hoi Loan 
Department of Social Work, Faculty of Sociology, 
University of Social Sciences and Humanities, VNU, Hanoi 
 
1. Rationale  
  Religion plays an important role in many aspects of socioeconomic life of each 
country. Among them, Buddhism has its specific position in many countries, such as 
Japan, Vietnam,… Buddhism is a long-standing and great religion with many 
achievements as well as impacts, contributing to society in many ways.  
 Social Work has been developed day by day to solute social problems. On the 
behalf of supporting profession, Social Work works in many fields such as: people with 
disabilities, homeless children, poor people, abandoned elderly,… However, social 
problems become more and more complicated and there are more and more people need 
support. Therefore, society needs more participants in supporting activities besides Social 
Work. In this situation, religions including Buddhism manifest its roles in social 
problems solution through charity or semiprofessional activities. It has got not only 
effectiveness but also limitations. And in different background, it has its own trend to 
develop in the future.   
 Hence, this research focuses on exploring Buddhism participant in Social Work in 
different background of different countries to identify advantages and disadvantages as 
well as its trend to propose the best strategy to improve effectiveness of Buddhism in 
Social Work activities. In our first option, two Asian countries studied in comparative 
method are Vietnam and Japan. Among them, Vietnam is a developing country, Japan is 
a developed country. Furthermore, in our expanding option (if our budget is possible), 
two more countries studied are Australia and Singapore. Studying these countries will 
provide us a more comprehensive vision to build a suitable strategy of Buddhism 
participation in Social Work to strengthen Social Work effectiveness.   
 
2. Objectives of research  
● General objectives: Study the participation of Buddhism in resolving general 
social problems and Social Work in particular. Hence, applying approach of Buddhism to 
Social Work in order to improve Social Work activities’ effect.           
● Specific objectives:  
   - Study the fact of activities of Buddhism in supporting vulnerable people group 
currently, especially their integration into society.  
  - Analyze outcome and limitation of activities of Buddhism in Social Work 
currently as well as analyze reasons and affected factors.  
  - Analyze the changes of Buddhism activities currently to improve their 
integration into Social Work and develop their consequences.  
  - Propose possible resolutions in order to improve positive side and reduce 
negative side in Buddhism activities in Social Work nowadays.  
 
3. Research duration  
A year: from June, 2012 to June 2013  
 
4. Participants in research project  
● Main participants:  
- APASWE (Representative: Prof. Pres. Tatsuru Akimoto) 
- USSH (Representative: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hoi Loan) 
● Expected participants:  
- APASWE’s member in Australia 
- APASWE’s member in Singapore  
 
5. Overview of research topic  
Nowadays, there are a lot of definitions of social work. Two noticeable definitions 
are:  
- Definition of National Association of Social Workers – USA (NASW - 1970): 
"Social Work is a major to help individuals, groups or communities improve or 
restore their social functions and make suitable condition to get these targets.” 
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- Definition of IFSW General Meeting, 25-27 July 2000 Montréal, Québec, 
Canada: "The social work profession promotes social change, problem solving 
in human relationships and the empowerment and liberation of people to 
enhance their well-being. Utilizing theories of human behaviors and social 
systems, social work intervenes at the points where people interact with their 
environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to 
social work." 
From these definitions, we can show objectives of Social Work:  
- Empower people, improve their capacity of difficulty dealing. 
- Help people find out and collect support sources through process of conversion, 
linking, coordination and advocacy.  
- Mobilize social organizations and systems to help them improve their capacity of 
need satisfaction to each individual.   
- Mobilize relationships between individuals with environment to make positive 
effect on human spiritual lives.  
- Mobilize relationships between organizations, agencies, and social associations in 
order to make effect on policies related to social welfare.  
In order to get these objectives (cosmopolitan feature), each country needs to have 
their own ways (national identities) so Social Work can get its real objectives. Firstly, 
each community’s, country’s way in Social Work activities depends on this community’s, 
country’s culture. Especially, effect of Social Work not only depends on social workers 
but also on vulnerable individuals or groups whom Social Work serve. The foundation of 
Social Work is compassion of people, but Social Work also bases on social view, values 
system, lifestyle, ethnic psychological identities of this community taken form on cultural 
background of their ethnic.         
 In Vietnam, Buddhism almost links with national history, which is the same as 
Catholicism with the histories of European ethnics, as Muslim with the histories of 
Arabia or Middle Asia, so Buddhist law is easy to be accepted by Vietnamese. Therefore, 
Vietnamese society and culture strongly affected by Buddhism for a long time, in 
addition to philosophy sense, exists reality sense. It contributes to shape the point of view, 
social values system, lifestyle, psychological identities of Vietnamese. Hence, in Vietnam, 
Buddhism has a great effect on social worker and vulnerable people who are beneficiaries 
of this activity.     
Buddhism was founded by people to serve people. Buddhism considers people as 
the root of their foundation. Buddhism satisfies noble and profound needs of people and 
help people suffer and overcome stress, risks, lost in their lives. Moreover, it help them 
connect to mankind, too, brings out purposes of life.  
Buddhism doesn’t spread fear to people through philosophy: “The good brings 
about the good, the bad brings about the bad”, “Every action has its reaction”, “We reap 
as we sow”. Every ascetic of people doesn’t come from outside but from action of 
people at the moment or the previous incarnation.   
Buddhism is a saving religion to help people overcome samsara of ocean of 
misery. In their pain, people are strong enough to control it. The will of misery 
overcoming is a spiritual capacity, innermost strength, continuous effort of positive 
mental work and every action to rescue themselves and others. People need will to 
overcome their obstacles. “You shouldn’t live negatively in fear and worry or look 
forward to a power to save you. Be patient, continuous trying until you can save 
yourself.”   
 According to Buddhism, to help Social Work (firstly is a charity activity) get its 
purposes, social workers have to cultivate and develop their “four infinite mind”:   
1. Affection (Mettà): Affection means love, good-nature. This is the great love to 
every living beings, including foes, insect,…  
2. Compassion (Karumà): Compassion is the vibration, feeling sorry for other 
pains and wanting them to escape from their misery.  
3. Happiness (Medità): Happiness is the pleasure to see other being happy while 
compassion is the feeling sorry for other pains.  
4. Abandonment (Upekkhà): Abandonment is critical thinking, not feeling love or 
hate, happy or sad, resent; also means leaving them out, being content and peaceful in 
soul.  
In a multi-ethnics, multi-religions and multi-cultures community, philosophy of 
“for infinite mind” becomes useful and meaningful in adjusting human behavior in 
society. In order to exist, exchange, integrate and respect each other, people have to be 
sympathy, wisdom and tolerant. Upon selflessness, people can reject their selfishness, 
intolerant, envy. Tolerance brings contrary and disharmony things closer to study and is 
the source to resolve disharmony, inequality in society.    
Buddhism in Vietnam has been solving currently urgent matters such as poor 
people, homeless people,… Every night there are a lot of people have to sleep under 
bridge, in the market, mental illness people on the streets and many poor children can’t 
go to school or have to leave school early because they can’t afford school fee… 
Buddhism takes part in the process to solve these facts. In addition to taking 
responsibility for actions, Buddhism contributes to design many programs such as: 
digging wells for poor people in remote areas; founding and funding scholarship for poor 
pupils, students in all background, not distinguishing their races, religions; mobilizing 
donators to donate medicine, clothes,… to poor people and lonely elderly.      
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Social Work is specific actions, Buddhism practically helps victims of poverty, 
illnesses, unhappiness,… overcome difficult situations, reinforce their will, make the 
good condition for people to integrate into community and have a good life, a chance to 
study and work as normal people through activities such as: taking care of homeless 
elderly, orphans, street children, children with disabilities, supporting poor people, or 
victims of war, dioxin, market mechanism, HIV/AIDS…  
With various activities, Social Work requires joint people to have selflessness and 
sacrifice. Social workers have to get a voluntary will, don’t compare advantages and 
disadvantages of their actions. Moreover, Social Work requires many people to join in, 
not particular person. Every people have to work together. Social Work can be 
understand as a pure ethic activity which is full of merciful thought of Buddhism and is 
eternally moral code of Vietnamese. With its philosophies and practical actions, 
Vietnamese Buddhism intends to be more and more mundane in participation with social 
organizations to resolve problems of Social Work in Vietnam. Comparing with Buddhism 
philosophies and Social Work objectives, we can recognize a considerably identical part, 
thence we can design a new approach in Social Work in Vietnam in order to improve this 
activity’s effect in Vietnamese culture.     
Some decades ago, mankind welcomed great technological science achievements 
applied in solving practical problems. At the first decades of the 21st century, we wonder 
about science although limitation of nature conquering incessantly widens. It seems that 
we are sunk in conflicts between races, neighbors, husband and wife,… The world 
becomes more and more insecure, gap between richness and poverty becomes more and 
more long. When people just run after unreal value of substance, consider it as the 
highest value in life, their minds will be chaotic for their aspires of processing and 
coming into for things. Their chaos inside becomes chaos in society. Therefore, we need 
something beyond their minds: The voice of religion is in the mind world. Every true 
religion always improves human spirit life, helps people are inclined to the good and 
brings peace to the life.       
 References 
- Nguyen Duy Can, Buddhism quintessence, Ho Chi Minh city, 1997. 
- Thich Minh Thuan, Basic Buddhology, Religion Publisher, Hanoi 2008. 
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Hanoi 1988. 
- Nguyen Thanh Tuan, Buddhism with Vietnamese and Japanese culture through 
comparison way, Encyclopedia Dictionary Publisher, Hanoi 2009. 
- Tran Dinh Tuan, Social Work – Theory and Practice, National University 
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6. Research method  
- Document analysis 
- Group discussion 
- Deep interview 
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- Case study  
  
7. Suggested research outline  
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1. Rationale  
2. Study objectives 
3. Methodology and study methods 
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Chapter 1. Cognition foundation of study issue 
1. Overview of research projects related to this research topic 
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Chapter 2. The facts of Social Work activities of Buddhism 
  First option Additional option 
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1 The facts of Buddhism activities in 
vulnerable people support currently 
    
2 Social Work methods are applied in 
Buddhism activities  
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Work effectiveness of Buddhism 
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effectiveness 
    
5 Case studies      
Chapter 3. Exposed solutions to improve effectiveness of Buddhism activities to Social 
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Part III. Conclusion and recommendations   
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2 Understanding of the Proposal: 
Some points to be discussed and agreed 
Tatsuru Akimoto 
(March Workshop, March 22, 2012, Hanoi) 
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2 Understanding of the Proposal: 
Some points to be discussed and agreed 
Tatsuru Akimoto 
(March Workshop, March 22, 2012, Hanoi) 
  
3 Chronology 
• 2011  Proposal by Nguyen Hoi Loan to Tatsuru Akimoto, President of APASWE 
• January 9, 2012  A preliminary discussion between both parties at the 
University of Social Sciences and Humanities, VNU, Hanoi. 
• “Call for Participants” to all JCSW faculty members and all JASSW member 
schools 
• Inside acceptance as a 2012-13 ACWelS’ Project, JCSW (¥1,500,000 + the 
preparative meeting expense) (in collaboration with APASWE) 
• Talk with President Masatoshi Hasegawa, Shukutoku University 
• Shukutoku team was formed: Prof. Masashi Tamiya, Assoc. Prof. Yusuke 
Fujimori and Assoc. Prof. Shibuya joined the team. 
• March 21-22, 2012      Workshop/Preparative Meeting at USSH, Hanoi 
• Shukutoku Univ. funded the three year project. (¥3,700,000 for the first year.)  
• Official information of the project and its funding to the APASWE board      
• July 18-26   Shukutoku Team: The first field research (4 temples in Hanoi) 
• August 18-22  USSH Team: Workshop at Shukutoku Univ. and field visits 
(temples and social work agencies in Chiba and Nagano)  
• November 22-26  Shukutoku Team: The second field research   
• Official application for the APASWE cosponsorship (approved by the APASWE 
Board) 
• March 2013  Interim Report published 
 
(Akimoto’s presentations at 2012 March and August workshops & meetings  
(revised in March 2013) 
 
4 March Workshop and Preparative Meeting 
 (March 22-23, 2012, Hanoi)  
1. Workshop participants 
Vietnam: (USSH, VNU) Nguyen Van Kim (Vice Rector), Nguyen Thi Kim Hoa (Dean, 
Faculty of Sociology), Nguyen Hoi Loan (Department of Social Work), Pham Thi Thu 
Giang (Faculty of Asia Study), XNguyen Van Hieu (Director, Office for International 
Affairs and Program), Nguyen Thu Trang (Assistant), Nguyen Huu Quan, Bui Thanh 
Minh, Luong Bich Thuy (Faculty of Sociology), and several other professors from 
various faculties, Nguyen Duc Truyen (Vietnamese Academy of Social Sciences 
Institute of Sociology), Thich Dam Lan (Chief Num, Thanh Hoi Phat Gio Ha Noi) 
students, Tran Thi Minh Nga (Vice Director of Bureau of Religion, Vietnam 
Government), Nguyen Van Hoi (substitute) and Nguyen Thuy Nguyen (Deputy 
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Director, Bureau of Social Protection, Vietnam Ministry of Labour, Invalids and 
Social Affairs) 
Japan: (Shukutoku University) Masashi Tamiya, Tetsu Shibuya (Faculty of Integrated 
Human & Social Welfare), Yusuke Fujimori (Faculty of Cross Cultural 
Communication & Business) and Shizue Sunami (Assistant ) 
ACWels-JCSW/APASWE: Tatsuru Akimoto (Director/President) 
 
2. Four and two presentations regarding the brief history and the present situation of 
Buddhism and studies of Buddhism in each country were made by Vietnamese and 
Japanese participants respectively to share information and deepen understanding.  
 
3. Presentations were made by T. Akimoto, at the beginning of the session, regarding 
Chorology of the project (III. above), the Confirmation of Understanding of the 
Proposal (II. above), Discussion and Agreement To Be Made within the workshop 
and meeting (4. below) as well as the brief introduction about APASWE, and, at the 
end of the days, Discussion and Agreement made and achieved by all parties (4. 
below). 
 
4. Discussion and Agreement for two days (March 21-22, 2012) 
(Underlined=Action taken and Change or Suggestion made before or on July 24, 2012) 
 
 






























































5 July Field Research and meeting 
1. Re the field research activities, see Sukutoku report. 
2. Reconfirmation of a few points of agreement at March 21-22 meeting among three 
parties; three party relation, MOU, APASWE cosponsorship, funds and budgeting,  
report publication, language, and the need of further discussion on research design, focus, 
content, strategy, etc. 
 
6 August Workshop and meeting 
1. Re the workshop and field visits, see the Shukutoku report. 
2. Reconfirmation of the agreement made on March 21-22 in Hanoi and the progress after 
the meeting (IV.4 above) 
3. Akimoto’s presentation: “Research Design: Goal, Scope, Frame and Division of 
Work—Understanding and a few lessons from the past few month experiences”
 
Interest of the Proposal   
 
Is the interest of the proposal in the third line 
C-C’, i.e. reviewing Buddhism practice and  
providing input to social work to make it more 
effective, or in the line D between two boxes? 
 “exploring Buddhism participant in SW” 
 “propose the best strategy to improve 
effectiveness of Buddhism in SW activities” 
 “build a suitable strategy of Buddhism 
participation in social work to strengthen 
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What We Learned Till Today  













Some Differences Between 
   
Clarification Necessary 
 
A: Most efficient and cheapest;  














7 November Field Research and Meeting 
1. Re the field research, see the Sukutoku report. 
2. Discussion and agreement among three parties on the interim report at the end of the 
first year and the focus/goal, design, schedule, grant application and strategy of the 
research since the second year on. 
3. The MOU between the University of Social Sciences and Humanities, VNU and 
Shukutoku University. The approval of the three year APASWE membership due 
payment by the University of Social Sciences and Humanities, VNU. 







































































I. VIETNAMESE BUDDHISM AT LY-TRAN DYNASTY HISTORY, 
WORLD-ENTERING CAPACITY AND SOCIAL ROLES  
 
- Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Kim - 
 
1. Buddhism during nationally historic and cultural process 
As a united nation established from many different traditional cultures and ancient 
kingdoms, Vietnam as well as many other kingdoms in Southeast Asia were soon propagated 
Buddhism-a major religion in the region and the world. Buddhism was spread to Vietnam in 
early AD and the first Buddhist Center had been known as being located in Luy Lau, Thuan 
Thanh District, Bac Ninh Province today. At that time, Vietnam was dominated by China. In 
the context that the society with a lot of conflicts and class differentiation, the natives who got 
used to cultivation, wet-rice growing and ancestor worship as well as natural gods, embraced 
Buddhism with tolerance and harmony. Buddhism has brought Vietnamese community new 
philosophies, interpretation about human misery and suffering origin, about Karma and the way 
of releasing from pain. While the country was slaved, Buddhism brought about ideal of life, 
equality, sacrifice, the guideline of good deeds and good directions, and necessary resistance to 
fight against the Northern Empire’s thought of domination and subjugation. With these values, 
Buddhism rapidly became a part of culture, national critical thinking and a solid position in 
Vietnamese cultural life. 
Since the first branch came to Vietnam, Buddhism went through for 2000 years of 
history. During that time, Buddhism underwent many changing processes in which localization 
and dissemination to variety of regions and classes are especially typical characteristics. 
Throughout many centuries, Indian missionaries, traders and sailors arrived many places of 
Vietnam. They traded, settled down, built handicraft production bases, carried out religious 
rituals, cultural activities and art performances, developed political institution etc. During that 
time, not only Buddhism, Brahman and Hindu also step by step penetrated into Vietnam and 
Southeast Asia. The sutras such as Jatakas (Birth) or Ramayana all mentioned Indian’s crossing 
ocean to Java, Sumatra and the golden land Suvarnabhumi or golden island Suvarnabvipa(1), 
etc. On the other hand, by horizontal alignments, Buddhism was propagated to Assam, Upper 
Burma (Myanmar) to Yunnan. Otherwise, through Menam, Mekong and Moon River Valley, 
Buddhism was spread to Southeast Asia Peninsula. By the very way, it led to Bassac in Mekong. 
It is most likely that Indian missionaries propagated religion into Vietnam and the Southern 
China through rivers and road traffic. Therefore, thanks for being located in a considerably 
convenient traffic position that connects regional culture spaces together since the last centuries, 
AD, Vietnam was spread Buddhism. Certainly, Prajana Paramita Sutra (Prajna) had been 




proposed the famous theory of Madhyamakakàrikà that deeply influenced on Vietnamese 
Buddhism thought in which Vinitaruci (Ty-ni-da-luu-chi) and Vo ngon thong Zen Sects are 
beginnings. 
The Buddhist propagation into Vietnam had taken place continuously for centuries by Indian, 
Western Asian and Chinese. Vietnamese also went to China and India for studying. Such 
as Khuy Xung, Hue Diem, Tri Hanh, Dai Thang Dang, etc are role models of religion practice. 
They overcame a lot of challenges, dangers to reach Southeast Asia and then India (Heavenly 
Baboo) to access and study Buddhism. Moreover, during Han Dynasty (206 BC-220) within 
management of Han Empire, three Buddhist Centers, Lac Duong (Lac Thuy River), Peng 
(Yangtze River) and Luy Lau (Red River) were established. Some monks as Khuong Tang 
ordained in Jiaozhou and became a prominent Zen Master already then came to China as a 
missionary. Being a political center of the colonial government as well as a regional trading 
for centuries, Luy Lau took many advantages to be a huge religious center. According to “A 
Collection of Outstanding figures of the Zen Community-Thien uyen tap anh ngu luc” citing 
Buddhist priest Dam Thien’s (Tan Xian) answer to Chinese King Tuy Van De (Sui Wen Di) 
that “Buddhism entering China had not yet spread to Jiaozhou (the eastern provinces), 
meanwhile in that country (the Great Viet) over 20 stupas had been built, more than 500 
trained and 15 books of Buddhist sutras translated in Lien Lau area. Then monks like 
Mahakyvuc, Khuong Tang Hoi, Chi Cuong Luong and Mau Bac went to China to spread 
Buddhism”(2). Meanwhile, Mahayana Buddhism was being spread extensively in Vietnam. 
_____________________________ 
(1) In 300 BC, under Asoka Emperor and after the third classical conference, many delegates were sent aboard. 
Among them, there was a delegate led by two veteran bonzes of high virtues Uttarra and Sona who had come 
Sunavarbhumi (Burma) and then Thailand for mission. A Chinese scholar said they came Jiaozhou for mission in 
Nele Citadel in which there was Asoka Stupa. Nele Citadel is defined as Do Son, Hai Phong City, Vietnam today. 
Read more Nguyen Tai Thu (Chief author): History of Buddhism in Vietnam, Publisher: Social Science, H., 1988, 
page. 22. 
(2) Quoting from A Collection of Outstanding figures of the Zen Community (Thien Uyen tap anh), Thong Dieu Story. 
Book of Buddhism History written from the eleventh century to the early thirteenth century. 
 
By the tenth century, after restoring the national independence, Ngo Quyen proclaimed 
King “hundreds of mandarins, institution of court rituals, mandarins’ grade attire” (3). The 
political institution, according to Ngo Si Lien “it can be seen the power of the Emperor” (4). 
Then, Dinh Dynasty (968-980), Dinh Bo Linh (970-979) declared Emperor and “named 
country Dai Co Viet (Great Viet) then moved the capital to Hoa Lu, built a new kingdom, did 
construction of palace and set up court rituals” (5), prepared the next and basic steps for 
career of making nation prosper. A new and flourishing developed era of Great Viet’s 
civilization just started. (6) 
When Ly Dynasty (1009-1225) was proclaimed, Ly Cong Uan decided to remove the 
3 
 
capital to Thang Long. It was likely that the founder of Ly Dynasty wanted to move the 
national political center inland to avoid threatening from Southern countries such as Champa, 
Cambodia (7). At that time, these countries wanted to affect on Great Viet, control and occupy 
the system of Southeast Asian oversea trading and set up a direct relationship with Chinese 
Monarchy and Eastern Asian market(8). In the context, Great Viet incessantly consolidated 
and determined to protect independence and self-affirmed its position in Eastern Asia. With 
the sense, the survival and power of Thang Long represented national independence. With the 
national growth, Ly and Tran Dynasty (1226-1400) both strongly acknowledged to widen 
diplomatic relations with neighboring countries. By many political, economic, military and 
diplomatic measures, Thang Long government always won autonomy and had high 
diplomatic capacity with regional nations. 
In terms of thoughts, through ten centuries, Confucianism – Buddhism – Taoism had 
early penetrated into Vietnam but not strongly enough to be a cultural pedestal and foundation 
for setting up a governing method. The Buddhist choice of Dinh, Le, Ly and Tran Dynasty 
shows a profoundly political vision and sense.  
_________________________  
(3) Ngo Sy Lien and Historical Deities in Le Dynasty: History of Great Viet, volume 1, Publisher Social Science, 
H., 1993, page. 204. 
(4) History of Great Viet, volume 1, page.205 
(5) History of Great Viet, volume 1, page.211 
(6) John K. Fairbank – Edwin O.Reischauer – Albert M. Craig: East Asia – Tradition and Transformation, 
Harvard University Press, 1973, page.258-26. In his research work, A. Toynbee considered North Korea, Japan 
and Vietnam as three civilizations belonging to sous-classe or civilization satellites. Refer Amold Toybee: 
History research-a way of description, publisher. The World, 2002, page 61. 
(7) University of Social sciences and humanities, VNU Hanoi: Ly Cong Uan and Ly Dynasty, Publisher. Hanoi 
National University, H., 2001, page 113-120; Hanoi People’s Committee: the summary record of scientific 
conference 1000 year Ly Dynasty and Thang Long Kingdom, Publisher. World, H., 2009, page.74-84 & 97-103; 
A.B. Poliacop: The survival of Great Viet in X-XIV century, Publisher. National Politics and Institute of Vietnam 
Military History, H., 1996, page.74. 
(8) David Marr and A.C.Milner (Eds): Southeast Asia in the IXth to XIVth Centuries, Institute of Southeast Asian 
Studies, Singapore, 1986. 
 
 
With the development of the nation, Great Viet was seeking and wanted to rely on 
tolerance and deep philosophies of Buddhism to make the country prosper. Therefore, when 
saying about cultural Ly-Tran dynasty with the prosperity of Buddhism culture, that the 
Buddhism - based thought of government and political institution started right in the tenth 
century should not be forgotten. 
By the end of the fourteenth century, in accordance with the decay of political 
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conference 1000 year Ly Dynasty and Thang Long Kingdom, Publisher. World, H., 2009, page.74-84 & 97-103; 
A.B. Poliacop: The survival of Great Viet in X-XIV century, Publisher. National Politics and Institute of Vietnam 
Military History, H., 1996, page.74. 
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Tong Confucianism) gradually arose and became the main thought since the fifteenth century. 
Confucianism brought a new political critical thinking and the basis to establish a social 
institution and a new culture (9). However, in the countryside, Buddhism permeated deeply 
into the thought, way of living and religious belief of a variety of social classes. As a result, 
until the modern approach, a mixture of three religions Confucianism, Buddhism, Taoism was 
born in Vietnam. The harmonic mixture created a typical characteristic in way of life, culture, 
thought and religion in Vietnam. 
 
2. World-entering Capacity – In case of Tran Nhan Tong 
There were two basic characters when Buddhism was spread into Vietnam. Firstly, 
Vietnam was in the period of Chinese domination and lastly, Vietnam was a community with 
various cultures and polytheistic religion worship. Entering the era of independence and 
growth, Buddhism mingled with the general development of the nation. Many monks have 
become typical intellectuals, famous political activists and diplomats. Building up, defending 
and expanding international relations, etc of Ly Dynasty gained much success thanks for the 
roles of Buddhist monks, bonzes such as Tu Dao Hanh, Man Giac, Nguyen Min Khong, Giac 
Hai, etc. On the other hand, based on Buddhism as a thought foundation, Kings of Ly Dynasty 
themselves became King – God. It means they either followed politics or glorified, supported 
Buddhism. Vietnamese sutras such as Viet su luoc, Dai Viet su ky toan thu (History of Great 
Viet), An Nam chi luoc, etc. all show that Ly Dynasty spent a huge investment on constructing 




(9) Since Tran Thai Tong Dynasty, Confucianism became a part of social thought, government policy 
and cultural development. Compiling codes and charters basically complies with the spirit and regulation of 
Confucianism. Due to bad expression of family and society relationship, in 1315 Tran Dynasty issued a law that 
prohibited father, son, husband, wife and servant in a family from accusing one another. System of former 
competition-examination and education consistently complied with Confucianism. Refer Yu Insun: Law and 
Vietnam Society in the seventeenth – eighteenth century, Publisher. Social Science, Hanoi, 1994. And refer more 
the study of Pro. Yu: Law in Ly Dynasty – The law-acceptance in Duong Dynasty and its influence on Le 




In Tran Dynasty, Buddhism was still central religion of the country. After the war 
against the first Mongol invasion, by the end of the thirteenth century, Great Viet had to fight 
against twice the invasion of Chinese Emperor. In this context, Tran Nhan Tong appeared as a 
5 
 
national Hero-King. He directly commanded the resistance wars in 1285 and 1288 and won 
glorious victory for Great Viet. In terms of religion, he is the founder of Truc Lam Zen Sect. 
He was taught Dharma directly by his father and Master Tue Trung. Being devout when he 
was a King, Nhan Tong had a heart of a missionary and monk. Toan thu writes “King is gentle, 
loves people and has a thriving renaissance. He is truly a good King. His heart is forwards to 
Buddhism which brings salvation, but it is not the only thing Deity tend to.(10). Tam to thuc 
luc book written “Dieu Ngu is intelligent, fond of studying, talented. He reads a variety of 
books and has a good command of both internal and external Buddhism. He often invites 
bonzes for meditation lectures. Dieu Ngu also asked for Master Tue Trung’s consultancy and 
thanks for that he is able to acknowledge the essence of Meditation. That is why he treats Tue 
Trung as his master” (11). 
After ordaining in 1299, Nhan Tong had a strong sense in setting up and preserving a 
united religious sect. Despite practicing at Yen Ty Pagoda, Nhan Tong went to many other 
pagodas for sermons. According to Tam to thuc luc written in 1304, Truc Lam went through 
various country-sides to eliminate obscene and guide people to do good.” (12). Clearly, Nhan 
Tong wanted to use disciplines of Buddhism to build political institution and social morality. 
Anytime in his life, it is hard to identify religious mind and social behavior, social and 
religious affairs. Even when he ordained, the color of religion and monk’s robe mixed with 
each other. Ancestor Truc Lam First had always been concerned about national affairs. He 
was good at planning and arranging. In reality, he transferred power to his son, King Tran Anh 
Tong/Royal power (1293-1314) smoothly. Moreover, that he retransmitted Monk Phap 
Loa/Deity’s power (1284-1330) in order that the talented monk would be the second Ancestor 
of Truc Lam Zen Sect showed his vision and guaranteed the development and stability of 
Buddhism and country. 
Having been a crown prince, being an Emperor for 14 years (1278-1293) and then 
being a King’s Father for 5 years (1293-1299) and lastly being honored as Ancestor Truc Lam 
First for 8 years (1299-1307), Tran Nhan Tong is not only a politician but also a strategist. He 
is not only the Emperor of Tran Dynasty but also a patriot, a regional politics-thinker. In terms 
of religion, he is a monk with an erudite knowledge, a religious founder and leader. Tran 
Nhan Tong is the evidence for the harmony of politics and religion without clear delimitation. 
This consistence can be considered as the next step to express a powerful vitality, the 
development of political awareness and the concept of aristocracy about royal emperor. 
__________________________________  
(10)  History of Great Viet, volume 1, page.44 
(11) Refer Nguyen Lang: History of Vietnamese Buddhism, volume 1, Publisher. Culture, H., 1992, page.334. 
(12) Quote Ha Van Tan: Buddhism from Ngo to Tran Dynasty (Tenth-fourteenth century), in: Nguyen Tai Thu 
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Therefore, all his mind and behavior more or less influenced on national mind at that 
time (13). However, by practicing in Yen Tu, the very Truc Lam guided political thinking of 
Thang Long power holder and religious sentiment of nation to Dia Area – Northeast strategy. 
The movement not only widened the culture of Thang Long authority to Buddhist Centers 
such as Yen Tu, Quynh Lam, Van Don, etc but also created a multilateral space among 
cultures, boosted Great Viet’s integration to regional nations. 
Besides the numerous social activities, Tran Nhan Tong spent much interest on high 
sea in the South after ordaining. Truc Lam ever came Bo Chinh (Bo Trach, Quang Binh) and 
built a hermitage Tri Kien there. In 1301, he had a journey to Champa to visit Vijaya of King 
Jaya Simhavarman III. It lasted eight months. He left Yen Tu in March and in November he 
returned. Being a monk but his mind was not quiet. Ancestor Truc Lam must have been 
concerned with national great affairs and outside threatening risks (14). This can be 
understood because the North is a big threat to Great Viet at that time. In spite of being 
defeated three times before, the Mongols had not given up the scheme of taking over and 
continuously pressurized on Great Viet’s politics, diplomacy (15). In 1293, Master Koubilai 
(1260-1295) still established “Annam army” and “waited for invasion command”. Until he 
died, the Mongols cancelled marching orders. 
In effort of building friendly relationships with Champa, Emperor Tran Nhan Tong got 
big credit. In 1293, King Nhan Tong (1278-1293) ceded the throne to his son Tran Anh Tong 
(1293-1314) to be Father of King. In 1299, when he was 41 years old, he ordained and 
became Ancestor Buddhist who found Truc Lam Zen Sect. Tran Nhan Tong chose Yen Tu 
Mountain being located conveniently and strategically in Northeast area. And it became a 
spiritual support for the Thang Long authority. From Yen Tu Mountain, he has a far-sighted 






(13) In terms of Tran Thanh Tong and Tran Nhan Tong’s credit, Ngo Si Lien wrote: “Thanh Tong took over Thai 
Tong. Because of getting disaster and robbery in the way of resistance, he devolved power to Mandarins along 
with Nhan Tong to overcome difficulties, make nation united, state peaceful and Tran Dynasty got rid out of Ho 
invasion. Such a big credit!”. History of Great Viet, volume 2, page.67. 
(14) In April, 1289, in the fight against the Mongols, some people were unsatisfied, Emperor Tran Thanh Tong 
said: “If you know certainly the Mongols not to invade anymore, please tell me, any promotion I will not regret. 
If I quickly reward you and the Mongols turns back, you all get credit, what will I award you to encourage 
people”, History of Great Viet, page.64. 






In 1301, as the Supreme Emperor and a Monk with full acknowledge of life and 
Buddhism, Tran Nhan Tong went down and had a journey to the South, Champa Kingdom of 
King Jaya Simhavarman (prince Harajit), the ally of Great Viet during three resistance wars 
against The Mongols. Toan thu wrote: “In March, 1301, the Supreme Emperor travelled 
everywhere including Champa. Winter of November, the Supreme Emperor returned from 
Champa (17). During the visit to Champa, Tran Nhan Tong promised to marry Princess 
Huyen Tran to King Sri Harijit (Jaya Simhavarman III) namely Cheman (1285-1307), the son 
of King Indravarman V to increase the united relationship  between two countries”(18). Then 
Cheman appointed a delegate going to Thang Long Royal Capital with a plenty of jewelries, 
spices, highly valuable products and areas of two regions O and Ly as gifts for wedding 
ceremony. In 1307, King Tran changed names of O and Ly to Thuan Chau and Hoa Chay 
(lands of Quang Tri province, Thua Thien-Hue, Da Nang city and the north of Quang Nam 
province today). Therefore, “Thuan Hoa belongs to Great Viet without invasion or 
encroachment but it is harmony of historical marriage”(19). It can be seen as a special event 
of Vietnamese expanding-land-to-the-South and diplomacy history. 
With three glorious victories against the strongest monarchy, the Supreme Emperor – 
Hero Tran Nhan Tong had a high position in religion. Being honored as the Ancestor of Truc 
Lam Zen Sect, he became Buddhist of Great Viet Zen. The basic characters of this Zen sect 
are harmony and tolerance, high world-entering capacity and a profound national spirit. On 
the other hand, Truc Lam Yen Tu Zen Sect successfully converted one of the basic Buddhistic 
philosophies “invisible” to “visible” (20) and made it common and absorbed in the flow of 
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thuong si ngu luc, etc. Besides, Tham Thien chu yeu of Phap Loa, Pho Tue ngu luc and Ngoc Tien thi tap of 
Huyen Quang along with the works Binh thu yeu luoc, Van Kiep tong bi truyen thu, Hich tuong si, Bach dang 
giang phu, De Thach mon son, etc. show profoundly Buddhism and Confucianism spirit, profound academy, 
humanism, patriotism and Great Viet’s national spirit under Tran Dynasty 
 
 
3. Buddhism and social roles 
In Ly and Tran Dynasty, both culture and social structure have various different 
formats and vocations. Buddhism-based culture and social structures are not fixed but their 
basic strong points are tolerance and harmony. While determining to fight against the 
Northern Emperors’ subjugating and invasion schemes, Great Viet’s society in Tran Dynasty 
selected and perceived much regional culture values including the invaders’ culture. It is 
Great Viet’s nuance and personality. Therefore, if a cultural identity of a nation is considered 
as a combination of humanity, regionalism and ethnic group or “a national character of a 
culture as a multicolor concentric circle that combines and creates numerous other multicolor 
circles of mankind’s culture” (21), Great Viet’s culture in Ly and Tran Dynasty is extremely 
typical for its gathering all these circles to create cultural values and distinguished and special 
characteristics for national culture. 
By extending research scale, it can be seen that the books such as Viet dien u linh 
(Departed spirits of Viet realm), Linh Nam Chich quai, Thien Uyen tap anh (A collection of 
outstanding figures of the Zen Community), Khoa hu luc (22), etc have a big influence of 
regional culture. In terms of varying internal and external relationships, similarity and cultural 
change take place not only in China, India but also in Champa, Cambodia, Laos. It shows that 
the strong acculturation between our country and neighbor countries happened since Chinese 
domination. Especially, in Ly-Tran Dynasty it was developed stronger by academic and folk 
literature.” (23). 
When choosing and honoring Buddhism, the aristocracy in Ly Dynasty certainly 
acknowledged that Buddhism was a “foreign” religion but it had been a common value of 
many regional countries. Buddhism has many sects and concepts. It was imported into Great 
Viet early, experienced and was a foundation of cultural and politic thought during Ngo Royal 
Dynasty (939-965), Dinh (968-979), The Early Le (980-1009) and had an outstanding 
development under Ly Dynasty. The famous Vietnamese-study researcher, Keith W. Taylor 
said: “It can be seen that Buddhism got over the landmark of Deities’ protection in the 
eleventh century; the first time in social history, in general Vietnam overcame the prospect of 







(21) Ha Van Tan: Ancient Vietnamese cultural characteristics, in Come to History of Vietnamese culture. 
Publisher. Writers’ Association, Hanoi, 2005, page.152-153. 
(22) Literature Academy: Ly-Tran poetry, 3 volumes, Publisher. Social Science, Hanoi, 1977, 1978 & 1989. 




Cuc truyen newspaper showed that Buddhism itself had reached deities’ world and Kings of 
Ly Dynasty had been a part of boosting process.” (24) 
However, by the end of Ly Dynasty, Buddhism started going down. Therefore, 
Buddhism needed to re-acknowledge and boost the process of combination between 
traditional and new values with a new mindset in order to confirm a distinguished style, a new 
motivation for national development. The leaders of Tran Dynasty, typically, King Tran Thai 
Tong (1226-1257), Tran Thanh Tong (1257-1278), Tran Nhan Tong (1278-1293) carried out 
searching and establishing a new religious sect to express national ego. They made a lot of 
effort on finding a different way, a Vietnamese boulevard for nation. Tran Royal Dynasty 
selected Zen (Dhyana, Zen) in the world of various religions. By going into ecstasy 
completely of thinking, Chan-sect followers can reach for absolutely peaceful mindset and it 
is also the way to touch Buddhist. In history, in some Northeast Asian countries, Chan-sect is 
always the choice of military societies, countries with a lot of changes, wars (25). Wherever, 
at battlefield, no need shrine and acknowledgement of sutras, soldiers and Buddhist followers 
as well can still experience and reach for enlightenment. That is why in the thirteenth century, 
in the history of Great Viet culture and thought, Truc Lam Chan sect with distinguished and 
Vietnamese characters was appeared. 
Notably, after wars by many ways and measures, exogenous cultural elements directly 
or indirectly were spread to Great Viet society. Many foreign residents lived as the native did. 
A free politic institution and cultural environment included exogenous cultural elements to 
compensate for its emptiness. Step by step, regional cultural elements were absorbed into the 
native culture and became a part of cultural nation. Certainly, the appearance of exogenous 
elements could change cultural structure. However, many traditional cultural elements found 
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(24) Keith W. Taylor: Authority and Legitimacy in 11th Century Vietnam, page.89. 
(25) Refer Ishida Kazuyoshi: Japanese historical thought, 2 volumes, (Translated by Cham Vu Nguyen Van 
Tan), Kim Van Book, Sai Gon, 1972; Joseph M.Kitagawa: Research of Japanese Religion, (Translated by Dr. 
Hoang Thi Tho), Publisher. Social Science, H., 2002; or Stephen Addiss: Zen Art (Translated by Tu Tam Dinh), 
Publisher, Information Culture, H., 2001. 
(26) Or refer the outstanding research of Pr. Tran Quoc Vuong about Thanh Giong legend (Legend of Thanh 
Giong in book and life) or the study of researcher Chu Xuan Giao in the unique interpretation about Ha O Loi. 
Accordingly, the imprint of Champa (India) in the studies is very impressive. Refer more Tong Trung Tin: 
Vietnamese sculptural art in Ly and Tran Dynasty (the eleventh – fourteenth century), Publisher. Social Science, 
Hanoi, 1997, page.170-190. 
 
 
Besides, in the growing trend of a self-reliant nation, Ly and Tran Dynasty need an 
ideological frame to reinforce the institutional power and lead the nation. Having noticed the 
effects and the magic of Buddhism, the monarchy based on Buddhism, making patriotism and 
spirit of Buddhism become the foundation for building government, developing economy, 
society and culture. With that spirit, the dominant ideology of Tran dynasty was the awareness 
of national roots, patriotism. The very patriotism gathered all classess, religions to gain one 
joint target- revising-nation target. In that background, Buddhism was selected as a force to 
limit the trend of political repression, Confucian culture was strongly moved to the South in 
order to show power, exploit natural resources and expand territory. Throughout many 
centuries, Buddhism did not become a unique ideology but it mingled with the cultural flow 
and national awareness (27). With the idea of “Buddhism is unstable”, Buddhism integrated 
with indigenous religious and beliefs to create the harmony between life and religion. “The 
spirit” of “Religion”, “Life” in the Buddhism, Taoism and Confucianism lifestyle but “mingle 
light with dust” (the philosophy of Lao Tzu in the Tao Te Ching (28) was the motto to manage 
the thinking and the ethic of the nation. 
 In many centuries, the Aristocracy in Ly Dynasty especially in Tran Dynasty got over 
themselves and became intellectual bureaucracy class who created a dominant political 
supremacy and brought the spiritual world to the Aristocracy holding social power. Even 
though in their behavior as well as their daily lives they were friendly and closed to the 
working class, they loved and understood the suffering of the people. Escaping from the 
darkness of 1,000 years of Chinese domination, Ly and Tran Dynasty wanted to find their 
own cultural characteristics. These could not clearly rely on the cultural layer which had been 
affected by Chinese culture. 
_______________________________  
(27) In this matter, Keith W. Taylor wrote: “Religion in Ly Dynasty did not eliminate the differences of national 
origin and theory tendency. The Chinese, the Cham, the Indian all took part in the awakening of the Vietnamese. 
All forms of Buddhist thought developed together, superior knowledge, enlightenment, the patronage of the king 
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and the joy and sorrow existed parallelly. The dominant tendency at that time was learning, not controlling, 
testing was rather than conservative”. Keith W. Taylor: Vietnamese power and truth in the Sixteenth century, in 
Vietnamese Association of History and Science:  the issues of Vietnamese history, Present and past monthly 
printing. Youth Publisher, 2001, page.75. 
(28) Tran Quoc Vuong: Some things about Tran Dynasty- Tran God: history root and the development in the 
context of Dai Viet culture in the eighth teen and ninth teen Century, in Tran Dynasty and peoples under Tran 
Dynasty, page 48 
Therefore, as well as the Ly, Tran Dynasty had to return to the Vietnamese soul, the village, the value of 
agricultural civilization in South East Asia - South Asia, with the spirit of democratic village and then asserted 
Vietnam was a civilized country in the comparison between  the North and the South poles. 
 
 
The ideology of closing to the peoples - the core value in the political thinking of Ly, 
Tran Dynasty had been formed in this context. After many experiences, the sacrifice of the 
people for the survival of the nation, Thang Long government found from the peoples strong 
support of thought, material background and endless force for the longstanding survival of the 
nation. Understanding clearly the historical fate of the nation, people who held national power 
understood that they had to lead the peoples and take responsibility to struggle against enemy. 
However, that enemy also came from the nation with long cultural traditions and that culture 
had reached high level of development. Thus, along with the military challenges, diplomatic 
pressure, the confrontation of Dai Viet peoples with Northern Empire is also the confrontation 
of knowledge, cultural power and intellectual level. 
 The spirit and world-entering of the Kings about Buddhism was reflected in many 
behaviors and civilized responses of the Aristocracy in Ly, Tran Dynasty. As far as you can 
see, during their life, the king and the Aristocracy are mostly not the “professional” monks. 
However, only after they underwent all the worries, sorrow, dedication, experience and pain, 
they became monks or believers. That social mood and religion make the Aristocracy in Tran 
Dynasty have high capacity in understanding life through the behavior, manner and a more 
multifaceted view of life as well as religious faith. That mood was much more different and 
superior than the monks who devoted all their life for Buddhism from their early life. That 
explains why when the country had to cope with the invaders, the monks were ready to go to 
the battle and they were willing to stand on the front battle to struggle against the enemy. 
Because when they became the monks, they could save life, prevent evil and do good things. 
In a society with many changes, even though they are the monks or not, Zen mood was 
available everywhere and everywhen in all the forms of human beings. High capacity in 
understanding life is derived from the concept of “Buddha is in the heart, the calm heart still 
knows that is called Buddha”. In Buddha record, Tue Trung, an erudite Zen scholar in Tran 
Dynasty said that: Heart is Buddha, Buddha is heart. Two things could not be apart. Therefore, 
when the Heart was born, Buddha was born. When the heart was killed, the Buddha was 
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they became monks or believers. That social mood and religion make the Aristocracy in Tran 
Dynasty have high capacity in understanding life through the behavior, manner and a more 
multifaceted view of life as well as religious faith. That mood was much more different and 
superior than the monks who devoted all their life for Buddhism from their early life. That 
explains why when the country had to cope with the invaders, the monks were ready to go to 
the battle and they were willing to stand on the front battle to struggle against the enemy. 
Because when they became the monks, they could save life, prevent evil and do good things. 
In a society with many changes, even though they are the monks or not, Zen mood was 
available everywhere and everywhen in all the forms of human beings. High capacity in 
understanding life is derived from the concept of “Buddha is in the heart, the calm heart still 
knows that is called Buddha”. In Buddha record, Tue Trung, an erudite Zen scholar in Tran 
Dynasty said that: Heart is Buddha, Buddha is heart. Two things could not be apart. Therefore, 
when the Heart was born, Buddha was born. When the heart was killed, the Buddha was 




revealed quite clearly in Buddhism at the end of Ly Dynasty. At the same time, it also 
dismissed the influence of Vajrayana Buddhism. The national spirit in the eighteenth century 
was enhanced and it blew a new life for Buddhism (30). "That mood also changed many 
human perception and Buddha philosophy. 
Due to the deep philosophy about life as well as tolerance, Buddhism combined with 
the national trend and became the ideological system that led national consciousness. The 
selection and glory of Buddhism was a key guideline, a conception showing the sensitive in 
political thought and culture of the Aristocracy in Tran Dynasty before the aggression in the 
region. Therefore, in Tran Dynasty the whole national power was mobilized for building and 
defending nation ... The erudite Zen schoolars such as Thai Tong, Tue Trung, Thanh Tong, 
Nhan Tong became the heroes with many glorious victories at the difficult time of the nation. 
Buddhism in eighteen century also was cleaner and closer to people (31). Thus, the 
foundation of Truc Lam Yen Tu Sect marked the unity of Buddhist Church of Vietnam (32). 
That united process took place after the country underwent three war, the peoples experienced 
and realized themselves in the trend toward peace. The society under Tran Dynasty was in 
need of psychological therapy to heal the pain. Therefore, the Kings and the Aristocracy in 
Tran Dynasty not only continued to support Buddhism but they also became the monks to 
lead religion and contribute to the development and creation of religious. More than any other 
Dynasty, under Tran Dynasty, religion and ideas linked very closely and accompanied with 
political target. In another words, the Kings and the Aristocracy in Tran Dynasty were also 
religious believers. 
 In term of thought, in the journey to find a "Viet way", Buddhism under Tran 
Dynasty advocated the harmonious combination between fast realization and gradual 
realization, between self-reliant  liberation and dependent liberation. Truc Lam Zen was not 
only interested in the liberation of the upper class, but it was also interested in the liberation 
of the lower class although there were differences between two classes in liberation capacity 
(33). Accordingly, the upper positions were rare but they still existed.  
________________________________ 
(29) Nguyen Duy Hinh: Vietnamese Buddihist ideology, Publisher: Science and Society, 1999, page 592-594 
(30) Ha Van Tan: Three factors of Vietnamese Buddhism: Zen, Zing zong, Mi zong, in: Vietnam 
 
 
They were living Buddha who found stability -optimism - freedom-purity in the existing life 
but the lower positions who always begged to live in the Buddha land, after living in the land 
of the Buddha, they asked the Buddha to teach them to gain Buddha results. In the journey to 
find an identity in Buddhist thinking, Tran Thai Tong used yin and yang theory to explain 
“living” is an unprecedented explanation in Buddhism including Chinese Zen although the 
idea of yin and yang penetrated into Chinese Buddhism deeply. Therefore, along with the 
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different conception of four-mountain legend, four-Zen and mind following religion, the link 
of Buddha belief with ancestor worship, folk believes were important different concepts 
showed innovation in the philosophical of Zen delegation under Tran Dynasty in comparison 
with Zen others in the North (34). 
In term of human life conception, Buddhism under Tran Dynasty applied harmonious 
policy and did not go against nature rules so it was not necessary to be vegetarians to be 
monks or real believers. Living under the law helped them attain enlightenment. Tue Trung 
raised the principle: “Let make our minds combine with the heart of things and we reach the 
heart of the Buddha” (35). Understanding clearly the philosophy of “stability and optimism” 
of Buddhism, many Kings, and Aristocracy in Tran Dynasty considered fame and money ...as 
unreality (36). Besides, knowing all the changing rules of the universe, in the perception of 
life and death, they also said that only those who had less intelligence were afraid of death 
while the wise people who understood Buddhism considered death as “an idle time” or 




(31) Ha Van Tan: Buddihism from Ngo to Tran Dynasty (the tenth - fourteenth century), in: Vietnamese Buddhist 
history, Nguyen Tai Thu (Editor.), Publisher. Science and Society, year 1988, page 215. 
(32) Ha Van Tan: Vietnam pagoda, in: Vietnamese Buddhist history, Publisher. Literature Association,  2005, 
page.218. 
(33) Nguyen Đuc Su: Buddhism and philosophy of Zen schoolars in Dinh, Le, Ly, Tran Dynasty, in: Vietnam 
ideological history, Nguyen Tai Thu (Editor.), Publisher. Science and Society, 1993, page 215. 
(34) Nguyen Duy Hinh: Vietnamese Buddhist ideology, page 540-551. Futher reading Nguyen Van Huyen: 
Vietnam civilisation, publisher Literature Association., 2005, page.356. 
 
           Buddhism under Tran Dynasty closed to the peoples and it was also very 
dynamic. As additional values, Buddhism -Confucianism - Taoism simultaneously satisfied 
psychological needs as well as other needs of life and social reality. If the King followed Zen 
delegation, the crown prince and other King sons could follow Taoism or opened school to 
teach Confucianism. Tolerance and freedom dominated the Tran’s spirit and reached a high 
harmony in comparison with Ly Dynasty. Therefore, the problem was not the purchasing of 
which ideology or religion. It was essential for each people to understand the situation of the 
country and take responsibility to the nation. Once more thing was that, most of Tran Kings 
were thirst for knowledge and good at many fields (37). Being born in the lower delta, Tran 
family moved to Thang Long and rapidly integrated with the cultural environment, knowledge 
resources and many regional cultural values in this capital city. 
 Thus, after the first generation (such as Tran Thu Do - A wise general Command) to 
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and they understood the three religions. Tran Thai Tong himself had a strong transfer and he 




(35) Quoting from Ha Van Tan: Buddhism from Ngo to Tran Dynasty (the tenth and fourteenth century), 
page.240. 
(36) In April, 1236, after 10 years of reigning for many reasons, Tran Thai Tong left the Royal Capital with 
intention of practicing in Yen Tu Mountain. Answering the question of Truc Lam, King said: “I am young and 
my parents were gone, alone in the world without relying on others. Thought of the previous Emperor with 
unstable careers, therefore, I come to this mountain to be a Buddhist without any other purpose”. Notably, after 
finding King, with the advice of King Tran, Tran Thu Do expressed clearly Confucian spirit, especially in terms 
of human and responsibility, power and complete loyalty of subjects to Emperors. Quoting from Nguyen Duy 
Hinh: Vietnamese Buddhist Thought, page.488-489. Refer more the similar saying in Toan thu (Encyclopaedia), 
page.16 and Culture Academy, Committee of Vietnamese Social Science: Ly-Tran Poetry, volume 3, Publisher. 
Social Science, H., 1989, page 29. 
(37) Khoa hu luc” works, Tran Thai Tong wrote: “I use virtue to rule the country and lead the peoples. I don’t 
mind working hard. Although i have hundreds of things to do one day, I also spend spare time to learn. If I don’t 
know something, I must find out the answer at mid night.  I read Dimond Ching to understand the life and learn 
how to achieve all the good teaching of God to help next generations”. Refer:  Ly-Tran Dynasty poetry, page 34. 
In the Toan thu, Ngo Si Lien and the historists in Le Dynasty praised the knowledge and the virtue of Tran Kings 
and many famous generals such as Tran Hung Dao, Tran Quang Khai, Tran Nhat Duat Street, Pham Ngu Lao, 
etc. 
 
In Tran dynasty, the Kings as well as the nobility pursued and promoted Buddhism, 
but due to the requirements of social development and strengthening bureaucracy institutions 
they also gradually accepted the Confucian idea and institutions and certain elements of 
Taoism. That cultural attitude started from far cultural perspective but it was also showed that 
it was an real tendency of this Dynasty. Thus, the spirit of religion, culture under Tran 
Dynasty intertwined three religions and the core point was to understand mind (38). 
Like Tran Thai Tong,Tran Kings all understood the ideology of Buddhism - 
Confucianism - Taoism. The head of the country studied both of Buddhist and Confucian 
books to draw out the truth and solutions for ruling the country, saving lives. And this 
Dynasty, 2 years after gaining power, they took examination of three religions. It was worth 
noting that, the Kings such as Tran Thai Tong, Tran Thanh Tong, Tran Nhan Tong ... were 
good with numbers and they could predict the changes of nature, society, and predicted 
accurately their fates. It was a typical characteristic of Vietnamese Buddhism. 
The last thing was that, in the history, Buddhism not only contributed to the 
development of national culture, national unity it also created belief and motivation for the 
survival of nation and nation as well as natural social conditions profoundly impacted to the 
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In Tran dynasty, the Kings as well as the nobility pursued and promoted Buddhism, 
but due to the requirements of social development and strengthening bureaucracy institutions 
they also gradually accepted the Confucian idea and institutions and certain elements of 
Taoism. That cultural attitude started from far cultural perspective but it was also showed that 
it was an real tendency of this Dynasty. Thus, the spirit of religion, culture under Tran 
Dynasty intertwined three religions and the core point was to understand mind (38). 
Like Tran Thai Tong,Tran Kings all understood the ideology of Buddhism - 
Confucianism - Taoism. The head of the country studied both of Buddhist and Confucian 
books to draw out the truth and solutions for ruling the country, saving lives. And this 
Dynasty, 2 years after gaining power, they took examination of three religions. It was worth 
noting that, the Kings such as Tran Thai Tong, Tran Thanh Tong, Tran Nhan Tong ... were 
good with numbers and they could predict the changes of nature, society, and predicted 
accurately their fates. It was a typical characteristic of Vietnamese Buddhism. 
The last thing was that, in the history, Buddhism not only contributed to the 
development of national culture, national unity it also created belief and motivation for the 
survival of nation and nation as well as natural social conditions profoundly impacted to the 
content of thought, philosophy and rich activities of Buddhism. A country lied in the Pacific 
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coastal region with tropical climate, with many changes of nature; a country with main 
economic base was agriculture which always needed stability and harmony; a countries 
always faced with many wars; a country with diverse cultures was the destination of 
migration flows ... All those factors affected Buddhism, the role and mission of Buddhism to 
the country, the nation and contributed to create typical characteristic of Buddhism in Ly, Tran 
Dynasty as well as the Buddhist Church of Vietnam in many centuries later. 
_______________________________  






II. PSYCHOLOGICAL FOUNDATION TO RESEMBLE SOCIAL 
ACTIONS BETWEEN BUDDHISM AND SOCIAL WORK 
 
- Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hoi Loan - 
 
1. Rationales   
The main context of Buddhism are about the root causes of all sufferings of human 
beings and path to liberation, similarly, the main context of Social Work basically is also the 
matters of Buddhism concepts - the reasons of troubles people meet in their lifetime and 
methods (path) to deliberate troubles by supporting, intervening, providing therapy (related 
resources and services) of social workers in order to enhance ability, increase social function 
for individual, family and community resolving and preventing misfortune in term of 
individual and social to guarantee social security. Categories like motivation, action and 
emotion, cognition, personality, behavior, prevention, therapy are all vital, imbrued and 
penetrated not only in theory and practice of Buddhism’s rituals and in the scholarly study and 
application of psychology but also express  in those of Social Work in Vietnam nowadays.  
The foundation of Social work is the compassion of every human being, but Social 
work depends on social viewpoints, values, standard, lifestyle, national psychological 
characteristics of community that was shaped basically on national culture. Buddhism always 
gives prominence to mercy and compassionate. This is the important cause that help 
Buddhism always stick and companion with Vietnamese people along the history.  
Buddhism believe that human need to have metta, karuna, mudita, upekkha (loving 
kindness, compassion, sympathetic joy and equanimity- four infinite states of mind) those are 
key factors to develop heart of mercy, free from suffering that orient every action (belonged to 
spirit and physical) of Buddhism to human beings and for human beings, that’s not only 
Buddhism’s criterion but also foundation of compassion and companion of resources take part 
in Social Work. 
Buddhism teaches that, more or less, human must face difficulty, danger, failure, 
calamity, diseases… losing close relatives of themselves. In such cases, human easily gets 
hurt and becomes meaningless, belief in religion help them not to trap in hopelessness. 
Therefore, human beings find the exits for themselves and their community based on faith in 
Buddhism’s doctrines. For this reason, Buddhism is now and then always very important 
social capital that goes abreast with state and other organizations in social activities to support, 
prevent, intervene in order to contribute for building and running social security.  
Along the history of Buddhism development, it’s always clear that Buddhism 
coordinates theory with practice social activities (secularize trend) together with other social 
resources to resolve social problems. The doctrines of Buddhism taught human not to be cruel, 
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cultivate the good and purify mind, life style and regulation of every behavior that is 
appropriated to standard and rules of social culture.  
 
2. Social and psychological foundations of resemblance  
a. Ethic and humanity 
Buddha teaches that the harmony of human beings is based on the balance of 
psychology. Consequently, social behaviors of individual or group or community have to base 
on that one. If problems of individual, group, community are solved by balancing (in term of 
individual and society) to minimize contradiction and conflict of society, psychological 
attributes like greed, arrogant, hatred, jealous, selfish (lust, hatred, delusion in Buddhism)…  
of human being are causes making psychological unbalance of social individual and group; 
and making individual and community misfortune. Buddha teaches that: protecting ourselves 
is protecting other, protecting others is also protecting ourselves. Consequently, to cultivate 
quality (virtue) is viewed as social cultural values, as self-regulation, peaceful and restful 
psychology, self-discipline, helping fellow,… That is social moral foundation to minimize 
contradiction, conflict inside every person, family, group, community in society; 
simultaneously improve, develop wholesome dignity, be able to construct an honest society, 
develop social security. Those are not only expressed in moral content of Social work career 
but also in social moral fundamental of resource-linking activity in Social Work. 
 
b. Basis of therapy in Buddhism, psychology and Social Work 
The spirit of Buddhism is to finding out the origin of suffering that mankind has to 
suffer and how to be free from miserable. Buddhism, psychology and Social Work have their 
own oriented therapy under different names. Buddhism teaches how to eliminate suffering or 
affliction (objective of self-improving five realms and all the Buddha’s teachings.) In the 
content of self-improving, there are five roots: establishing deep belief in three refugees 
(credited), realization and achievement all the goodness in life (stillness), practicing 
mediations, especially Four prayer notions (pray), reaching four levels of Ch’an 
(contemplation), full acknowledgement of live-and-death of Dharma, aware as reality of Four 
Noble Truths (perspicacity), all is aim to Enlighten; Psychology provides treatment methods 
to awareness, behavior, awareness, humanity; Social Work intervenes and provides therapy 
through by Social Work with individuals, groups, and community development that is 
implemented by variety prevention therapy models. 
According to Eric Fromm, Sigmund Freud is unable to treat psychological illnesses 
but eliminate worry, unreasonable hot-tempered and human’s obligation. Nowadays therapy 
of psychologists is correcting problems pattern and social illness more comprehensively. In 
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empty, frigidity state of mind in term of shortcoming of human life guiding, that are all 
concept and target of today psychological therapy.  
As in Buddhism’s teaching, inner feelings like difficult conflict, dissatisfied, tempered, 
greedy, hatred, grudged,… are root of mental disorder of human beings in general and modern 
in particular. Basically, therapeutic methods of Social Activity is constructed on psychology, 
sociology, law basis certainly imbued religious thought (in history of Social Activity 
development, Social Activity originated from religious charity activities, Social Activity in 
American was launched from end of 19th century by charity activities of Catholic). In Vietnam, 
thoughts and thesis of Buddhism effected extensively to every social activities in general and 
Social Activity in particular. For example, human’s behavior is fruit of interactive relation 
between personality and social environment (political, economics, social and religious, 
belief…) that person live in. therefore it is possible to say that human behavior is a compound 
that combined (through interaction) by psychology parts (personality), environment (society 
and nature) as also as particular living conditions of that person. As a result, to comprehend 
and to explain thoroughly a psychology phenomenon, behavior it’s has to interpret 
dialectically the dialectic link between human and environment (society, nature), from that 
base we could construct support solutions effectively and intervene for pessimistic. To explain 
this dialectic relation that Social Activists (theory and practice) takes great pains to build both 
fundamental and prevention and support models, in the old days since the start of Buddhism 
to nowadays exit and affect lifestyle, behavior of not only Buddhism followers but also every 
people class in society is cause-and-effect law in Buddhism.  
Buddha deny any permanent entity, in fact pessimistic in society are always insinuate 
themselves that fate have predestined their lives, therefore they accept the reality. To explain 
this psychology phenomenon, it’s necessary to apply cause and effect law because they are 
cause and effect of each other. To this approach (considered as other approaches), mental and 
physical life of the pessimistic and also problems they encounter in life is not immutable but 
changeable. As Social Activists we can develop intervention, appropriate and effective 
assistance to each subject and group to help them develop their internal resources, overcome 
and adapt to society. It is also the principle of development in philosophy, psychology and 
social work. 
c. Motivation 
     Psychology, social work, as well as Buddhism always aim to explain human 
behavior. The behavior of individual depends on their recognition and motivation those are 
inseparable. Buddha considered human desire as the motivation of all the suffering of human, 
and methods to minimize the suffering is also one of the goals of social work. 
Buddha taught that there are two kinds of methods to achieve growth in terms of spirit: 
Utter Peace (peaceful stillness); and Panetrate View (see inside of thing). But there are also 
five factors that can disturb the development of the utter peace that is lust, bad will, lazy and 
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loiter, anxious, skeptical. Buddha also taught seven kinds of Enlightenment factor in order to 
improve our knowledge and Penetration which are: right though, the pursuit of Dharma, spirit, 
joyfulness, being peace, meditation and contemplation (calm). 
Motivation is the reason of human action, it play a role as a stimulus to promote 
human’s capacity that can generate action to help achieve goal in life. Motivation can be 
divided into two parts which are physiological and psychological. Buddhism concept that 
motivation mainly leads to insecurity, stress, anger, anxiety, restlessness and pain sensations, 
etc. and also psychological conflict and internal insecurity of human in general and 
pessimistic in particular, that is derived from human’s lust, from here Buddhism set out 
unique teaching to guide all beings to reach path of happiness, prosperity, towards the true, 
the good and the beautiful. 
d. Personality 
    Personality is a combination of psychological qualities, which make up the aspect 
of human’s social values. Psychologist or psychological analysis (Psychoanalysis) of 
Sigmund Freud (classical psychoanalytic theory) consider there are three kinds of 
psychological stages, those are super conscious, conscious and unconscious. Contents of the 
three stages made up three types of psychological system, example it (id), I (ego) and the 
super-me (superego). According to Sigmund Freud, in a civilized society, the pressure of 
society is usual reason that’s hard for people to satisfy their needs easily, so that it turns into a 
key factor affect personality. Since then, almost theories, thesis on personality that comes 
from the theory of Sigmund Freud are further amended, known as the "new psychoanalytic 
theory." 
From late 1930  to early 1950, there are many students of Sigmund Freud said about 
the theoretical insights and analytical psychology. In which they use the psychology analyzing 
faction (as Carl Jung advocated) to emphasize the personality is the balance of consciousness 
and the unconscious. 
Theory of individual’s psychology of Alfred Adler that one of his primary contribution 
mentioning is the expectations of congenital (birth order) in the formation of the personality, 
the impact of neglect or pampering to children's development, a concept of dynamic "perfect 
self" (self perfecting) in human existence, and the idea that it is necessary to study and treat 
patients as "human whole" (a whole person). Another important principle in Adler’s theory is 
human’s childhood dream that is able to lead to the perception and choices throughout their 
lives, and the ability to work with others for a community’s benefit is essential standard for 
mental health. It is the role and social relationships contribute to the formation of personality. 
Humanistic psychology theory as Abraham Harold Maslow proposed hierarchy system of 
human needs and also considered as cause of human behavior in social life. Or Carl Rogers 
proposed client- focusing therapy is chosen vocabulary to name for a group of psychological 
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hypothesis everyone possesses the potential for growth, the potential for effective behavior 
and tend to self-realization their potential. The reason why some individuals develop less 
adaptive behavior is due to the infection of deviated behaviors. Because each individual has a 
strong demand to be accepted and respected by others so he or she might act in an unnatural 
way, non- practical and develop a false sense of him/herself, of his/her desire. It is 
emphasized that personality is special and unique living experience of the individual. As in F. 
Skinner’s theory of Behavioral, learning is the process and results of acquiring personal 
experience, knowledge, skills and techniques. Learning is seen as a manifestation of certain 
behavioral methods in terms of the impact of specific stimuli. In other words, learning is the 
systematical changing behavior when repeating the same situation. Learning expressed as 
basic methodological principles and main tasks of behavioral psychology that is an important 
factor of the treatment effect in the system of psychotherapy, particularly group therapy. 
Behavioral psychotherapy is actually used in clinical learning theories, formed in behavior. 
Said Skinner that behavior of consolidation is the factor that adjusting the deviation of human 
behavior. And he also highlighted the role of education as a psycho therapy. 
Theory of Alfred Adler, Carl Rogers and F. Skinner is very close and similar to the 
Buddhist point of view (beings are in the heart) always guide beings to the liberation of 
practical value and deeply humanity. Buddha taught people to live with the present, 
recognizing the suffering to get over, look the natural world as well as human life in the 
cause-effect analysis. According to the Buddhist cause and effect is a continuous chain of 
unbroken and non-chaos, means that which cause result its effect. Also some other theory of 
personality, all the theories are applied in social work (counseling, social work of individual, 
group social work, community development, etc. for various vulnerable groups) 
In the explanation of Buddhism about personality included philosophy, ethics, and 
psychology. Buddhism negative human’s capacity to fix self purifying (ego) as it is 
predestined harmony. Due to the relationship of the phenomenon of harmony that every 
human consciousness, memories and personality attribute to be able to distinguish me, who 
(subject, object), Buddhist notion that humans have a personality dynamics, price fluctuations, 
personality is just a list of the means used to distinguish between him and me only, personality 
responsible for his own actions. Analysis of a seriously classic behavioral psychology, 
personality is only a means of disguise, because it represents a kind of functional unity - such 
as walking, standing, perceptions, thoughts , decisions, etc. like a horse, so the whole 
combination of new parts can be called coach (later behavioral psychology theory brought 
new elements into the process of creating social of individuals); personality as well, due to the 
body, feelings, consciousness and orientation, the value v. v ... a combination of the 
psychological attributes that make up the social value of that individual into new and 
so-called personality. This interpretation fully consistents with Buddhism and social work. 
     Buddha received critical significance of the mutual relations of human and social 
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circumstances. Buddha said that social morality can help people expected establishment of a 
healthy human relations and a harmonious socialist ideology. Therapeutic target (the center) 
of the Buddha on the psychological temperament of the individual evolution, Buddha traced 
the whereabouts of the fundamental conflict of social and intellectual as it is rooted in 
attachment lam, hatred and delusion of self. Starvation response is intrinsic physiological, 
sexual identity, physical and social trends, namely: sexual desires, lust of power, fame and 
status as a result of the mutual process between individuals and social activities and social 
conditions of those individuals. 
e. Conflict and frustration 
In Buddhist philosophy expressed through the scriptures, the problem of conflict is 
always mentioned and explained it from the Buddhism‘s point of view. Accordingly, the 
conflict that is two things or two goals or needs leads to insecurity situation without mutual 
capacitance. Conflict can be divided into three categories, which are principal- principal 
conflict, that kind of conflict when you want to achieve one of two objectives of thought; 
accessory-two- side conflict is two goals are not thought to conflict happens when you want 
to get one; principal- accessory conflict is a conflict of a goal that has two type sub main 
components in it (for example, a beautiful woman but getting many diseases). Resolve the 
conflicts of course related to its determinants and close distance of the goals, personal 
motivation, personal needs strength, willpower, time, personal expectations, etc. 
     Obstacles, failure always exists in the process of conflict resolution. The obstacles 
may be by circumstances such as a family member dies; obstacles by physical factors, such as 
disability; troubled or social factors such as divorce, unemployment, etc. 
     Method to deal with the obstacles, setbacks including aggression, provoke (directly 
or indirectly), delusion and shrinkage (return to childish behavior - such as noisy crying loud, 
cold, etc.), fearful, repressed, control, projection, dodge, negative, rebuff, clearing, 
rationalization, move ... It is the defense mechanism of the mind Psychoanalytic Psychology. 
The mechanism exists in humans in general and cynical in particular when they encounter 
problems in their lives that they not dare to face. 
     Buddha taught that the basic conflict and peace, purity could test from two 
hierarchical things: Nirvana is pure, absolute harmony; still suffering, filled with insecurity 
and conflict. Between harmony (the pursuit of the ideal goal of the laity) and absolute purity 
(ideal pursuit of production) there are many differences. People in the district live if subject to 
legal tricks to get rich, not greed, has merit and can further achieve harmony; if people start in 
the center of greed, thirst for enjoyment too level is definitely conflict with others. Ordained 
since renounced all, not only has the ability to remove pain which further can access the 
highest level purity in their interior. . 
     Buddhist explanation of the obstacles, that failure, pleasure and enjoyment through 
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troubled birth, heavy defeats. Type obstacles more deep failure does not immediately appear 
that it appears as through experience, drawstring ... tormented or envy, jealousy, hatred, etc. In 
addition to the obstacles for the pursuit of sensory satisfaction caused So Buddhism also 
proposed psychological conflict self preservation (power, position, fame), a strong demand for 
power, the psychological conflict is also great and the obstacles, obstacles they encountered 
heavy cungrat. When monitoring more sense to peak human is not able to receive it evident 
immediately encountered a relatively rare type that is lust and desire of self destruction. 
     Thus, a conflict that Buddhism mentioned as engine analyzes the root cause to 
satisfy the demand, preserving the self, self destruction, greed, hate, hate, etc. along with 
modern psychology and social work are similar. 
f. Treatment, prevention 
     In ancient times, those who have behavior disorders or mental disorders, 
intervention, treatment often find direction in magic, spirits, and the different exorcism 
method. Some of religious have mixed more or less those methods to do the ritual of religious 
literature, a number of others deny those tricks and consider that mental illness is due to the 
function of the brain chaos cause, but it was not until the 20th century when new scientific 
method appeared to analyze more clearly of erratic behaviors. Theory of hear-illness, that is, 
mental illness can be viewed as a result of the disorder mind as in Mesmer's, Charcot’s, 
Janet’s, Breuer’s and Freud’s perspective. 
     Gestalt or "Gestalt Psychology" emphasizes the whole body of psychological 
phenomena, ie the biggest characteristics of psychological phenomena, that is the nature of its 
unity can not be divided, behavior, that is, the unity of a certain behavior, the response of the 
whole body. 
     Besides Signmund Freud’s school, "humanistic psychology" of Carl Rogers and A. 
Maslow, "behavioral psychology" of John Watson and B. F. Skinner, "existential psychologist 
Rollo May, etc. are referred to therapeutic problems. 
    Erich Fromm said: truth, every individual in the society are more or less fall into the 
disease of society and contemporary social disease states including fear, anger, anxiety, 
insecurity, etc. so sure that the treatments of the psychologist is not only limited to the 
individual patient but at the same time including the contemporary social disease states. These 
treatments are very successful use of social work with vulnerable groups in particular (mental, 
sexual abuse, physical abuse, drug addiction, prostitution, etc.). 
Treatments of Buddhism are "treatment-oriented" (Therapy Oriented). On the 
Buddhist philosophy, can give revelation for mankind was confused and lose consciousness. 
In terms of psychology, Buddhism can specify is because human desires bound up anger, 
anxiety, pain and also teach methods capable of solving the problem. So Buddhism, in terms 
of therapy, including philosophy and psychology. 
23 
 
     Buddhism clearly indicated host (source, location) of the problem of human 
suffering, the Buddhist diagnosis of the origin of suffering is for education and ignorance, the 
way to solve to the cessation of suffering is the "Noble Eightfold Path", and general purpose 
polarity of the primary therapy is "Nirvana" liberation. 
     The reason of being’s suffering is due to the lust and ignorance. Lust arising from 
desire, hatred, but their ignorance is coming from delusions. So therapeutic path is: For those 
who have a lust temperament, give them purity; for who lamented or vulnerable in terms of 
their mind is providing internal self conscious and that’s only path to solve basic Optimizer. 
     The most obvious different between the Buddhist psychology and Western 
therapeutic schools of thought is therapeutic purposes. Buddhism is not directly interested in 
the finite individual, but is concerned with the problem miserable scene of the whole human 
race. The Buddha taught that the disease can be divided into disorders of the physics and 
psychological disorders. Our human infirmities of the body in every moment (time period), 
but on psychological disorders, except to the Sacred Landscape, if only there it could be 
eliminated. Here Buddha gave ideal of happiness and the concept of insecurity: The export 
can let go of all to reach for the complete purification of inner security; laity can live a real 
life happy, very harmonious (adapt to circumstances) for granted, but to stay away from the 
transition by limiting necessities, regular self analysis and help others. 
     Typically, Buddhist therapy methods have gathered the theory of psychoanalytic 
psychology, humanistic psychology and existential psychology; But behavioral schools of 
thought that there was a bit of difference to the Buddhist concept of therapy. Buddhism 
advocates the self-conscious (enlightenment), and behavioral therapy, behavioral focus 
(external manifestation). 
     Buddhist concepts of organic and unconscious motives, is the intentional 
inducement of the deep layer by excitement of the lust senses. The attachment for the purpose 
of example objects the user feel pleasure and promote the sense of participation in potential 
demand; feeling pain and detonate the potential at the menace of impermanence to life should 
tend to accept the before stimulating the potential for survival. The intention of the advanced 
nature of this potential for greed, encourage anger, pride, envy and the basic foundation of 
insecurity permanently without interruption. So spiritual that sure is a continuity of memory 
storage dynamics childhood, (even countless past lives in the past). Buddha taught that the 
self by the support of long-term potential of consciousness should now form the basis of 
urgency and insecurity. 
     The purpose of Sigmund Freud’s psychoanalytic psychology is uplifting ideal finite 
and reachable bliss, and Buddhism’s purpose is to propose a right path targeting spiritual and 
moral education, to help human beings compliance. 
     Carl Rogers, etc. proclaimed that human beings are responsible for their own 
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life, which similar to explanations of Buddhism in terms of psychology and ethics. 
     Buddhism is a religion that is negative nature destiny and Spirit law. But the 
Buddhist spiritual path of liberation for insecurity and mode of living is guiding a very 
positive way, but technical guidelines therapy "client focus" did not obvious in term of 
content in Buddhism, the Buddhist approach of comparison it is obvious that the rich 
humanity, the nature of its deeply rooted in that tends to connect the past and future hybrids 
when evaluating the enlightenment of all sentient beings. 
     Buddhism, psychology and social work exists on therapeutic aspects have 
similarities such as: "The human problem" of psychology, social work and "Human suffering" 
of Buddhism though do not plan but still met. Buddhist proposed method using the concept of 
therapeutic self to anger, anxiety, suffering and troubles bored. Buddhism also said that the 
reason people nervous anxiety insecurity is because clinging to the attachment where the self. 
Psychology, social work, give the treatment, intervention, such as cognitive, behavioral, 
cognitive-behavioral, humanistic ... for intervention, effective treatment of human affairs. 
Buddhism selfless spiritual proposed to solve the ultimate problem of human problems. 
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By analyzing of the psychological basis of Buddhism’s social activities through some 
of basic categories operated in psychology, Buddhism and social work, it is clear that 
Buddhism, these categories are similar and united even though those categories are presented 
and operated in different fields such as psychology, Buddhism or Social work. In Vietnam 
Buddhism are interested in solving the current pressing issues such as the poor’s condition 
wandering and helpless, there are still huddled under bridges, fiber, hard mental square curb 
every night, poor children are unable to attend school, or to leave school early because there is 
no money to pay school fees ... Simultaneously assume responsibility, embarked on building 
programs such as: digging wells for the poor in the mountains without water; establish and 
fund scholarships support poor children, students, students in difficult situations, 
nondiscrimination of religion or ethnicity; mobilize donors to support means, medicine, 
clothing, etc. in order to help disadvantaged families, the elderly. Social work is the specific 
action, Buddhism practically help victims of disease, poverty, misfortune overcome difficult 
situations, help them more energy, rose wills ... gave them conditions to integrate into the 
community and live happily, learning and work as well as normal people through activities 
such as: caring lonely elderly who have no reliance and care for orphans wandering and 
homeless, disabled children; caring and supporting poor patients; care for the poor or victims 
of natural disasters, floods; war victims, victims of Agent Orange and the victims of the 
market mechanism, HIV/AIDS...That is also the social activities of Buddhism, of course, the 
specific activity is concretizing  philosophy and teachings of the Buddha to specify the goal 
of Buddhism. To view at the perspective of psychology, the social activities of Buddhism and 
social work is in common. The social activities of Buddhism brings great efficiency to society 
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Nowadays pagodas in Vietnam has been implementing social activities as its nature 
which is in fact they are doing at different levels the function of a social work center, which is: 
service coordination; provide service; training-education-communication; support and 
community development; counseling and advocacy. Among those success of so many pagodas 
which is Phap Van Pagoda in Hanoi aiding intervention model to youth drug addiction 
treatment prove those points of view. Reconciliation of Buddhist philosophy with the goal of 
social work perspective psychology it is found such a significant overlap, from these scientific 
and practical fundamental it is now able to build a new approach in social work in Vietnam 
that is nationalistic in accordance with traditional culture in order to improve efficiency, 
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III. SOCIAL CHARITABLE ACTIVITIES OF THE VIETNAM 
ASSOCIATION OF BUDDHISM (2007-2012) 
 
- Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hoi Loan – 
-  
1. Introduction: 
1.1. Buddhism is a philosophical doctrine – the largest religion in the world. 
Buddhism came to Vietnam around the second century A.D and quickly became a 
religion which profoundly influences on spiritual life of Vietnamese people (According to the 
survey of the Buddhist Sangha of Vietnam in 2008, 80% of Vietnamese people believe on 
Buddhism at various levels) along with Confucianism, Taoism and Christianity. In addition, the 
process of development and spread of Buddhism attached to the process of formation and 
development of human thoughts and ethics. 
Buddhism always appreciates the compassion and mercy. Since being transmitted to 
Vietnam, the spirit of rescue of the Buddha has been widely promoted in a country which was 
ravaged by wars and disasters. This is an important reason supporting the Buddhism to tie and 
go together with Vietnamese people through a long history. Today, Vietnam is a developing 
country and has gained many outstanding achievements in the process of industrialization, 
modernization and internationalization. However, there are more and more social problems 
emerging such as the status of massive immigration in urban areas, damaged environment, 
hunger, poverty and unemployment in rural areas, continuously recurrent diseases, social evils, 
larger gap between rich and poor people and unequal society…These social problems have 
become challenges for our country toward the sustainable development. Therefore, in such 
situation, the Buddhism has been contributing to support the State to well implement social 
security and ensure the social justice. 
1.2. Charitable activities – specific activities of social function of Buddhism. 
Vietnam is a agricultural country and usually ravaged by wars. As a result, human life 
much depends on the nature and people have often struggled to cope with the devastation of 
natural disasters and the invasion of foreign powers. Thus, when the Buddhism came into 
Vietnam, its main spirit quickly blended with the philosophy and life experiences of people 
which are expressed through Vietnamese folk and proverbs. This similarity is one of important 
basis for the Buddhism to exist, develop and accompany with Vietnamese people through the 
vicissitude of the history. Therefore, it is said that: “During the period in which Buddhism is the 
dominant ideology, it contributed to bring an advanced governance method for the ruling class. 
This is the attitude of tolerance, generosity, sharing and understanding, and a living attitude 
toward others, for others” (3). Thus, so far, Vietnamese Buddhism always shows the practical 
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The charitable activities are not only an expression of compassion and rescue of 
Buddhists but also an important expression of social supporting function of the Buddhism. 
“Either much or just a little, people have to face difficulties, dangers, failure, disaster, diseases, 
death of relatives and death of oneself. In such situations, people easily get hurt and their lives 
will become meaningless, so, the belief on Buddhism shall help people to escape from the 
desperateness. Besides, the Buddhism also provides praying methods, divine worship which are 
believed to improve such bad situations” (4).  The function of Buddhism not only helps people 
by spiritual therapies but also have practical activities such as physical supports of Buddhism. 
Thus, the charitable activities of the Buddhism bring the physical supports if necessary, as well 
as a spiritual solace which help people to cope and overcome difficulties they face in their lives. 
 
1.3. The charitable activities of Buddhism – Social capital 
Social capital is a concept which refers a type of non-material asset of each individual, 
each family, community or a country which has been created through the implementation 
process of social subjects (individual, family, group, community, the State). Cohen and Prusak 
defined that: “Social capital mostly includes the cooperation among people: the trust, mutual 
understanding and sharing of ethical values, connection’s style among members in a group and 
in a community which enable the implementation of joint actions”.  As a result, the social 
capital is human. While humans are products of an existing social circumstance and develop in 
an economic situation, a historical context, a specific cultural tradition. Indicators to measure 
the social capital are reflected through the volume and quality of exchanged information, ability, 
cooperative level, external support and sustainability of social relations. A person who has low 
income might feel more secure in life when they set up an intimate social network such as 
sibling, relatives, friends…(5). The social capital is clearly shown through activities of the 
social welfare, helping the poor, maintenance of social network and improvement of their lives’ 
quality. 
 
Buddhism, a grand social and prestigious organization in Vietnam, has been a crucial 
social capital, along with the State and other organizations in many charitable activities to 
support people and contribute to develop the system of social welfare in Vietnam. The spririt of 
Buddhism and Vietnamese race have profound humanistic features and toward misfortunate 
people in the society. At the same time, the charitable activities of the Vietnamese Buddhism 
carry a significant meaning which contributes to the efforts of social security and social welfare 
for the community development, expresses a good relationship between the religion and life, 
clearly reflects the social function of the Buddhism. 
The Buddhism keeps a tie with villages by many specific activities in conjunction with 
indigenous beliefs and festivals. Monk and temple play important roles in the traditional life. In 
29 
 
Nothern Vietnam, almost every village formerly had the temple. In addition to worshiping 
Buddha, the temples also worship divines and generals having big contribution to the State. The 
temple becomes a cultural center of the village. The Buddhism has contributed to enrich the 
national culture. The festival of temple as well as the village’s festival are representatives of 
lifestyle and behavior of famers, opportunities to release emotions and blend ego into the 
village without any decent restriction.  
 
2. The charitable activities of the Vietnam Association of Buddhism 
2.1. The results of the charitable activities of the Vietnam Association of Buddhism in 
the 6th term (2007 – 2012) 
 The charitable activities are interested and effectively implemented by the Vietnam 
Association of Buddhism. The Vietnam Association of Buddhism actively participates in major 
campaigns launched by the Vietnam Fatherland Front and devotes hundreds trillions to the 
society to improve life’s quality of vulnerable people. This is not only a noble gesture but also a 
cultural value of Buddhism which blends with the traditional culture of Vietnamese people. The 
Buddhism always accompanies with the vicissitude of the country, the charitable activities of 
the Buddhism aims to ease the pains, misfortunes in life. Many temples are families for 
run-away children. With the ability of the Buddhism, we can assert that the Buddhism shall 
contribute much that the Buddhist ethic and culture will widely spread in life of Vietnamese 
people. Contributing hundreds billions per year, the Vietnam Association of Buddhism is able 
to mobilize in necessary constructions meeting up with people’s needs such as accommodation 
for the poor, free hospitals, housing for people in remote areas, frontier and islands…This is a 
strategy of social charity of the Vietnam Association of Buddhism. 
According to the Charity Department – the Central of Vietnam Association of 
Buddhism, in the last year, along with other important Buddhist activities, the Vietnam 
Association of Buddhism organized many programs of social welfare in order to share 
difficulties with disadvantaged people. These activities are the important points showing the 
integration of the Buddhism with the tranditional culture of Vietnam race. Until the end of 
December 2012, many charitable housing and clinic in Ho Chi Minh city and other Southern 
cities were established, proving the accommodation and studying conditions for over 2,500 
poor students, 1,500 orphans, disable children and fostering thousands of elderly…Community 
social works such as counseling, care, drugs’ supply for people living with HIV/AIDS…with a 
total amount of over 400 billions VND. The Charity Department donated 150 billions VND, 
through the Vietnam Fatherland Front, to transfer to poor people over the country. 
Not only directly involving in the campaigns “For the poor”, in many other Buddhist 
programs of the Dhamar, thousands of Buddhist indirectly contribute in many charitable 
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guide for Buddhists in Hai Phong city, the Central Department of Missionary gave 100 gifts and 
20 bikes which are worth over 160 millions VND to poor students in Hai Phong city. In the 
Festival of Flowers 2010, the Executive Board and the Central Department of Buddhists’ Guide 
lighted up 10,000 candles with the participation of more than 10,000 Buddhists to pray for the 
peace, requiem for martyrs who sacrificed in the wars and died people due to the flood in the 
Central Vietnam. In particular, Sub-Board of Buddhist, Local Board of Sponsor and Board of 
Buddhist Guide had activities of flood relief, scholarship offering, bicycles offering, road and 
bridge construction for people in the Central Vietnam with the total value of over 9,5 billions 
VND. 
During the 6th term (2007-2012), the Vietnam Association of Buddhism donated 2879 
billions and 432 millions VND for the charitable activities as well as other related activities. 
Venerable Thich Quang Tung (Vice Chairman of the Executive Board, Director of the Board of 
Charity – The Vietnam Association of Buddhism) said that, under the direction of the Central of 
Association, Local Executive Board, Local Association of Buddhism and nation-wide 
Buddhists made efforts mobilize financial and material assistance for people in 
disaster-suffering areas, poor people and people in remote areas…The total donation was 2,879 
billions and 432 millions and 62 thousands VND. According to Mr. Pham Nhat Vu (Vice 
Director of the International Department, the Depatment of Finance, the Department of 
Communication and Culture – The Vietnam Association of Buddhism) “This number is still far 
from what the Association has done, the real number is 3 to 4 times this above number. It is not 
because the statistic of the Association is insufficient, but the donors don’t want to reveal their 
names.” (quoted from an interview on November 26th 2012). 
Specifically, in the 6th term, the Vietnam Association of Buddhism supported 22,028 
cases of cataract surgery, 200 houses of gratitude, 1,876 houses for disadvantaged people, 422 
houses of union, 30 classes and 3 kindergarten, fostering more than 100 Vietnamese Mothers of 
Hero, constructing 250 concrete bridges, 27,000 meters of cement road, 370 dinghies (boats), 
drilling 1,510 clean well-water, offering 1,326 wheelchairs, 1000 bikes, 180 computers for 
students; hundreds of thousands of tons of rice, granting scholarships for poor students, raising 
orphans, children with disability or visual impairment, solitary elderly, constructing 2 
charitable crematorium, creamtion support for more than 2,300 cases…According to Venerable 
Thich Quang Tung, calamity relief is the most outstanding activity of the Vietnam Association 
of Buddhism. 
Besides, fostering the orphans, children with disability, Agent Orange, solitary 
elderly…are especially paid attention. There are nowadays over 1,000 classes of love, 36 
part-time kindergarten for the orphans, children with disability…with over 20,000 children; 
more than 20 nursing home for over 1,000 elderly people. Some local Executive Boards have 
organized many free training classes for children of Buddhist families, poor families and people 
with disability. There are now about 10 free vocational school including the garment, electrical 
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appliances, computer, automobile repair, haircuts, etc, which have trained and supported 
thousands of students to get a stable job. 
The Vietnam Association of Buddhism also actively engages in HIV/AIDS prevention, 
health counseling as well as organizes many training courses of HIV/AIDS prevention for the 
Buddhists. Some local Executive Boards have established  consulting offices, care facilities 
for HIV/AIDS people such as Ky Quang Agoda, Dieu Giac Agoda (Ho Chi Minh city); Phap 
Van agoda, Hien Quang agoda, Thanh AM agoda (Hanoi); Bao Quang agoda (Hai Phong); 
Quang Minh agoda (Da Nang)… 
 
Nowadays, there are 165 offices of Tue Tinh and hundreds of traditional clinics (located 
in the agodas) with the activities of acupuncture, reflexology, physiotherapy, examination and 
prescription, besides, there are also more than 10 western medicine clinics or both western and 
eastern medicine. All of these clinics have examined and prescribed for free with a funding of 
up to tens of billions VND. 
By many different models and methods, the Association has attracted the financial and 
material share from domestic and foreign enterprises, as well as from people living in Vietnam 
or abroad. Especially, the contribution and support of the Buddhists have assisted people to 
overcome difficulties and improved the lives of people in remote areas. 
The statistical numbers have partly shown the contribution of the Association in the last 
term, in which, the total value of relief activities was more than 1,000 billions VND. The 
charitable activities of the Buddhism have effectively supported disadvantaged people to 
overcome the difficulties they have met. 
 
2.2. Buddhism in Binh Duong province – a typical case for the charitable activity (2007 
– 2012) 
In order to more understand about the charitable activities of the Buddhism, we would 
like to introduce a typical example: The charitable activities of the Local Associate of 
Buddhism in Binh Duong province. In the last few years, Binh Duong province has high 
economic growth and investment with many other socio-economic achievements. On the other 
hand, some social problems have arisen such as the environmental pollution, status of migration, 
impaction from urbanization, differentiation of rich and poor classes, social evils…which have 
hindered Binh Duong province to develop. Thus, the charitable acitivities of the Association of 
Buddhism in Binh Duong province have attached to the social problems in order to stablilize 
the social welfare in here.  
According to the report of the Congress of Binh Duong province the 6th term 
(2007-2012), The Association of Buddhism in Binh Duong province has fostered 11 
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According to the report of the Congress of Binh Duong province the 6th term 
(2007-2012), The Association of Buddhism in Binh Duong province has fostered 11 




the Association visited and gave over 4,000 gifts including: rice, noodle, sugar, salt, clothes, 
blanket, medicine…and cash for the charity program. The total value of gifts for 5 years is up to 
2 billions VND. Besides, the Association built 2 classes of love in Thien Hoa agoda (Thuan An) 
for 50 students and Phat Hoc agoda (Thu Dau Mot) for more than 50 students, provided soup 
for poor patients in the General Hospital and National Medical Hospital of the province 2 days 
per week, constructed more than 30 houses for disadvantaged people and 20 houses of 
gratitude…Each year, the Local Association organized many relief programs for people in the 
Central Vietnam and South West. For the entire last term, the total charity funding of the 
Association of Buddhims of Binh Duong province was more than 14 billions VND (6). 
In 2009, the results of charitable activitites of the Association of Buddhims of Binh 
Duong province included many meaningful activities such as festival of traditional new year for 
poor people, gifts for local poor people in the Buddhist day, grant for heart surgery, building 
houses for disadvantaged people in Phu Giao district…The total funding for the charitable 
activities of the Association of Buddhism of Binh Duong province in 2009 was up to 
11,281,130,000 VND (7).  
Venerable Thich Hue Thong said that, in 2010, the Association of Buddhism of Binh 
Duong province implemented many charitable activities in Binh Duong, for example, 100 
houses for disadvantaged people (about 2 billions VND), 1,000 bikes, tens of heart surgery and 
other programs with the total funding of more than 5 billions VND…” (8). In 2010, on behalf of 
the Association of Buddhims of Binh Duong province, Venerable Thich Minh Thien donated 2 
billions VND to the Vietnam Fatherland Front of Binh Duong province for the charitable 
activities in months “For the poor” and program “Join hands for the poor” on 31st December 
2010 (9). 
The presence more and more of the monks in socio-political activities of the State have 
clearly expressed the relation between the religion and life of the Association of Buddhism of 
Binh Duong province. The Nun Thich Nu Dieu Nghia and Venerable Thich Hue Thong are the 
members of the Vietnam Fatherland Front of Binh Duong province. The Nun Thich Nu Dieu 
Nghia is also member of the Executive Committee of the Provincial Women’s Union. The Nun 
Dieu Nghia and the Monk Thich Minh Thien participate in the Executive Committee of the 
Provincial Red Cross, Disability and Children Protection Committee. The Monk Thich Minh 
Thien is also the member of the Child Protection Committee, the Committee for Agent Orange 
and the Board of Blood Donation of the Binh Duong province. Especially, the Monk Thich 
Minh Thien is also the Chairman of the club of volunteers of the Provincial Red Cross. The 
presence of the monks, Buddhists of the Association of Buddhism of Binh Duong province in 
these organizations has demonstrated the increasingly close tie between the Buddhism and 
government which together aim to support vulnerable people. 
Especially, the professionalism of the charitable activities of the Association of 
Buddhism of Binh Duong province has initially been demonstrated by the establishment of the 
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Center of Fosterage for orphans and solitary elderly Bodh Gaya in 2007. This Center is located 
in the Bodh Gaya pagoda, Binh Chuan commune, Thuan An district, Binh Duong province and 
managed by the director – Nun Thich Nu Tu Thao. This Center is now fostering 33 childrens 
including 18 males and 15 females. This is a significant step forward in the charity of the 
Buddhism in Binh Duong province because it requires professional knowledge and skills and 
focus on the most vulnerable people such as orphans, abandoned children. (10). The nuns living 
in the agoda are main carers of this center. Most of the children are from Binh Duong province, 
in which some are abandoned children and some are orphans. Toward its funding, according to 
the Nun Tu Thao: “The funding is mostly self-prepared, the Department of Labor only supports 
on papers…The nuns undertake everything related to the children’s accommodation and eating. 
We self make handmade craft products such as candle, dishwashing liquid, incense, etc, to sell. 
In addition, the Buddhist may donate depending on their generosity. That is quite enough for 
the children here”. The Center supports the children to go to the local public kindergarten and 
elementary schools. Tuition, living expenses and health care fee are fully provided. This Center 
has legal status approved by the Department of Labor, Invalids and Social Affairs of Binh 
Duong province. The children are offered full material and spiritual aspects, so they can 
thereafter integrate into the society. For the better care, a special house was built for the children 
in October 2008. The house is located in the agoda campus with the area of 1,164 m2 (2 floors) 
and the total budget of more than 7 billions VND. 
Therefore, through some achievements of charitable activities, the strength of the 
Association of Buddhism of Binh Duong province is the connection of different resources to 
support misfortunate people. At the same time, this activity is increasingly growing and 
developing with abundant and diverse forms and getting the support from the local government, 
the contribution from the local Buddhist as well as the Buddhist from other provinces, the 
enthusiasm of the monks. Vulnerable people who need help from the charity include solitary 
elderly, people with disability, people with serious diseases, poor students, homeless people. 
 In recent years, the Association of Buddhism of Binh Duong province has been succeeded 
in linking resources to improve the efficiency and effectiveness of the charitable activities. In 
Binh Duong province, there are various donors including both individuals and organizations. In 
addition to larger enterprises such as the Lacquer Thanh Le Company, the Ceramic Company 
Minh Long…, there are some charitable groups of Buddhist such as Group of Flower for love, 
Group of soup for love…In particular, in 2008, the Trading Hue Minh Co.,Ltd was established 
to provide rice, food, vegetarian food…Its profit will be used for the Charity FunduPng of Hoi 
Khanh Pagoda. This company is also the main sponsor for the program “The warmth for 
disadvantaged people”, in which the company provide half a ton of rice each month for poor 
people in Binh Duong province. 
 




the Association visited and gave over 4,000 gifts including: rice, noodle, sugar, salt, clothes, 
blanket, medicine…and cash for the charity program. The total value of gifts for 5 years is up to 
2 billions VND. Besides, the Association built 2 classes of love in Thien Hoa agoda (Thuan An) 
for 50 students and Phat Hoc agoda (Thu Dau Mot) for more than 50 students, provided soup 
for poor patients in the General Hospital and National Medical Hospital of the province 2 days 
per week, constructed more than 30 houses for disadvantaged people and 20 houses of 
gratitude…Each year, the Local Association organized many relief programs for people in the 
Central Vietnam and South West. For the entire last term, the total charity funding of the 
Association of Buddhims of Binh Duong province was more than 14 billions VND (6). 
In 2009, the results of charitable activitites of the Association of Buddhims of Binh 
Duong province included many meaningful activities such as festival of traditional new year for 
poor people, gifts for local poor people in the Buddhist day, grant for heart surgery, building 
houses for disadvantaged people in Phu Giao district…The total funding for the charitable 
activities of the Association of Buddhism of Binh Duong province in 2009 was up to 
11,281,130,000 VND (7).  
Venerable Thich Hue Thong said that, in 2010, the Association of Buddhism of Binh 
Duong province implemented many charitable activities in Binh Duong, for example, 100 
houses for disadvantaged people (about 2 billions VND), 1,000 bikes, tens of heart surgery and 
other programs with the total funding of more than 5 billions VND…” (8). In 2010, on behalf of 
the Association of Buddhims of Binh Duong province, Venerable Thich Minh Thien donated 2 
billions VND to the Vietnam Fatherland Front of Binh Duong province for the charitable 
activities in months “For the poor” and program “Join hands for the poor” on 31st December 
2010 (9). 
The presence more and more of the monks in socio-political activities of the State have 
clearly expressed the relation between the religion and life of the Association of Buddhism of 
Binh Duong province. The Nun Thich Nu Dieu Nghia and Venerable Thich Hue Thong are the 
members of the Vietnam Fatherland Front of Binh Duong province. The Nun Thich Nu Dieu 
Nghia is also member of the Executive Committee of the Provincial Women’s Union. The Nun 
Dieu Nghia and the Monk Thich Minh Thien participate in the Executive Committee of the 
Provincial Red Cross, Disability and Children Protection Committee. The Monk Thich Minh 
Thien is also the member of the Child Protection Committee, the Committee for Agent Orange 
and the Board of Blood Donation of the Binh Duong province. Especially, the Monk Thich 
Minh Thien is also the Chairman of the club of volunteers of the Provincial Red Cross. The 
presence of the monks, Buddhists of the Association of Buddhism of Binh Duong province in 
these organizations has demonstrated the increasingly close tie between the Buddhism and 
government which together aim to support vulnerable people. 
Especially, the professionalism of the charitable activities of the Association of 
Buddhism of Binh Duong province has initially been demonstrated by the establishment of the 
33 
 
Center of Fosterage for orphans and solitary elderly Bodh Gaya in 2007. This Center is located 
in the Bodh Gaya pagoda, Binh Chuan commune, Thuan An district, Binh Duong province and 
managed by the director – Nun Thich Nu Tu Thao. This Center is now fostering 33 childrens 
including 18 males and 15 females. This is a significant step forward in the charity of the 
Buddhism in Binh Duong province because it requires professional knowledge and skills and 
focus on the most vulnerable people such as orphans, abandoned children. (10). The nuns living 
in the agoda are main carers of this center. Most of the children are from Binh Duong province, 
in which some are abandoned children and some are orphans. Toward its funding, according to 
the Nun Tu Thao: “The funding is mostly self-prepared, the Department of Labor only supports 
on papers…The nuns undertake everything related to the children’s accommodation and eating. 
We self make handmade craft products such as candle, dishwashing liquid, incense, etc, to sell. 
In addition, the Buddhist may donate depending on their generosity. That is quite enough for 
the children here”. The Center supports the children to go to the local public kindergarten and 
elementary schools. Tuition, living expenses and health care fee are fully provided. This Center 
has legal status approved by the Department of Labor, Invalids and Social Affairs of Binh 
Duong province. The children are offered full material and spiritual aspects, so they can 
thereafter integrate into the society. For the better care, a special house was built for the children 
in October 2008. The house is located in the agoda campus with the area of 1,164 m2 (2 floors) 
and the total budget of more than 7 billions VND. 
Therefore, through some achievements of charitable activities, the strength of the 
Association of Buddhism of Binh Duong province is the connection of different resources to 
support misfortunate people. At the same time, this activity is increasingly growing and 
developing with abundant and diverse forms and getting the support from the local government, 
the contribution from the local Buddhist as well as the Buddhist from other provinces, the 
enthusiasm of the monks. Vulnerable people who need help from the charity include solitary 
elderly, people with disability, people with serious diseases, poor students, homeless people. 
 In recent years, the Association of Buddhism of Binh Duong province has been succeeded 
in linking resources to improve the efficiency and effectiveness of the charitable activities. In 
Binh Duong province, there are various donors including both individuals and organizations. In 
addition to larger enterprises such as the Lacquer Thanh Le Company, the Ceramic Company 
Minh Long…, there are some charitable groups of Buddhist such as Group of Flower for love, 
Group of soup for love…In particular, in 2008, the Trading Hue Minh Co.,Ltd was established 
to provide rice, food, vegetarian food…Its profit will be used for the Charity FunduPng of Hoi 
Khanh Pagoda. This company is also the main sponsor for the program “The warmth for 
disadvantaged people”, in which the company provide half a ton of rice each month for poor 
people in Binh Duong province. 
 




charitable activities of the Buddhism with social work in Vietnam nowadays 
Linking the charitable activities of the Buddhism with social problems in Vietnam is not 
simple and requires an organizational and professional system. As a religion of the compassion 
and mercy, the Buddhism in Vietnam will surely accompanies with the State to solve the current 
social problems. The main spririt of the Buddhism is showed through the cluster of actions of 
social improvement in many aspects.  
In order to enhance the efficiency of the charitable activities and professionalize it, 
raising these activities to be social work is necessary. Unlike the charitable activities with the 
significance of temporary material support, the social work promotes social changes and 
contributes to solve problems arose in the human relation, empowers and brings the peace. 
In the last few years, there were some social work activities of the Buddhism such as the 
establishment of school for orphans, facilities for elderly, people with disability, HIV 
counseling offices. Recently, the charitable activities of the Buddhism in Ho Chi Minh city have 
advanced in using knowledge from social work by establishing the schools for the orphans such 
as Long Hoa agoda (No7 District), Dieu Giac agoda (No2 District), Ky Quang (Go Vap 
District), Huynh Kim agoda (Go Vap District), Phap Vo agoda (Nha Be District). Two caring 
facilities for people with HIV/AIDS were set up by the support of UNICEF in Vietnam and the 
Vietnam Fatherland Front. These activities contribute to enhance community health, reduce 
anxiety, depression from diseases, faciliatate the social development and stability (11). 
 
Nevertheless, these types of activities are just a few and usually focused in large urban 
areas. In order to enhance and expand the social work activities, the human resource must be 
trained in social work.  
The example of the monk Thich Nhuan Tam – Abbot of Leaves Agoda at 12/2E, Quang 
Trung street, No14 Ward, Go Vap District, Ho Chi Minh city is typical. In 1995, when being 
purchased to build the agoda, this area had a lot of drug addictives and a group of gangster with 
more than 100 members. By open talking, understanding people’s suffering and being helpful, 
the monk successfully advised many gangsters to give up their old lives. Especially, the leader 
of this gangster’s group willingly became a monk named Duc Hau after talking to the monk 
Thich Nhuan Tam. 
 In recent years, the monks Nhuan Tam and Duc Hau have successfully cured the drug 
addictives by their own methods and support to build a rehabilitation center in the community. 
The agoda has also attracted many artists to come for the charity, publish poetry and participate 
in cultural activities. The monks also organized 5 free linguistic classes including English, 
Japanese, Chinese for 250 poor students. Many students have also received the scholarship 
from the donation of many enterprises. The total funding for the charitable activities of the 




3. The charitable activities of the Vietnam Association of Buddhism 
from 2012 to 2017 
In the opening session on the morning of November 23rd 2012, the monk Thich Gia 
Quang stated the working program of the Vietnam Association of Buddhism in the 7th term 
(2012-2017). Aiming the goal of “Inheritance – Stability – Development”, the charitable 
activities will focus on the following contents: 
- Increasing the charitable activities, visiting and supporting victims of natural disasters, 
victims of Angent Orange, solitary elderly. 
- Expanding the system of Tue Tinh Office, center of free medicines, schools for 
orphans, run-away children, people with disability, nursing home. 
- Mobilizing to build houses of love and gratitude, local welfare programs, extending 
the model of charitable kitchens, spots of delivery of gift for poor people. Especially 
focusing on building General clinics, Buddhist hospitals. 
- Paying attention to the activities related to charitable counseling facilities, caring 
facilities for HIV/AIDS, drug rehabilitation centers…Effectively implementing a 
program of HIV/AIDS prevention launched by the Vietnam Fatherland Front.  
Nowadays, there are 58 local Association of Buddhism in Vietnam. According to the 
statistic, there were 2,000 agodas in 1981, and now there are 14,778 agodas with nearly 4,500 
monks; 4 Buddhist Institutes in Hanoi, Hue, Ho Chi Minh city and Can Tho, 8 college classes 
of Buddhism, 30 secondary schools of Buddhism… 
Conclusion 
Through information of the charitable activities of the Buddhism in Vietnam, we might 
understand more about the ideology of the Buddhism. The Buddhism awakens people to be 
toward the goodness and overcome all of suffering and difficulties for better lives. Therefore, 
developing the love and social responsibility has a very important implication. 
Although there are still some restrictions, we can not deny that the importance of the 
socio-ethical values of the Buddhism. They contribute to bring a peaceful society in which 
people support each other. Thus, the Buddhism has been always existed and attached to the life 
of Vietnamese people. The charitable activities are crucial work of the Vietnam Association of 
Buddhism. These activities are usually implemented and considered as the practice of the 
Buddhist teaching of compassion. The charitable activities are diverse such as the 
establishment of fosterage centers for orphans, solitary elderly, people with disability and 
clinics. The Association always helps victims of the natural disasters in time and actively 
supports the movement of poverty reduction. We believe that the charitable activities have 
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IV. THE VALUES OF SOCIAL WORK SECTOR SHOWN THROUGH 
HUMANITARIAN ACTIVITIES OF BUDDHIST INSTITUATIONS - A GENERAL 
SIGHT FROM VIETNAM AND JAPAN 
 
- Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Kim Hoa – 
- BSW. Nguyen Thu Trang – 
 
Introduction 
Social work was formed and has been developing in the world for many past decades. 
After a lot of changes, its values have been still remained and improved positively in which 
human is always the essence. Personal and social values are the main foundations of this 
industry. 
In Vietnam, though professional social work seemed to officially start recently but in fact, 
it had begun in the traditional Vietnamese society for a long time. Even in the feudal or 
modern era, the basic values of social works as humanity, justice, charity, respect of social and 
human values have always been appreciated and considered as the direction for all activities. 
A special feature which may be noticed in Vietnam is that religious organizations have 
participated in humanitarian activities more and more. In spite of having a lot of scientific 
debates on humanitarian activities currently that if they are purely charity activities or they get 
developed and specialized as true social works, it is admitted that its values have been shown 
clearly through the activities. 
In the framework of an international cooperative scientific research between the 
University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University and Shukutoku 
University on "The roles of Buddhism in the social work activities" for three years 
(2012-2014), we, as members of the research group want to give the initial results of the 
social works’ values through the Buddhist institutions’ humanitarian activities, especially, 
charity activities and social works of four pagodas in the North of Vietnam (Bo De Pagoda, 
Hoe Nhai Pagoda, Phap Van Pagoda and Phat Tich Pagoda) to see more clearly the 
relationship between Buddhism and social works in modern society in order to boost the 
awareness of social works in Vietnam. 
 
1. Overview of social work values 
To understand the basic values of social works, firstly, we need a common definition of 
professional social work that is widely recognized in the society nowadays. 
 In July 2000, in the International Conference held in Montreal, Canada, the International 




professional social work is to promote the social change, solve the problems of human 
relationships and the empowerment and liberation help the lives of people more comfortable 
and pleasant. Applying the theory of human behaviors and social systems, social work 
intervenes in the interaction between humans and their environment. Human rights and social 
justice are fundamental principles of the profession. 
Social work is derived from humanistic and democratic ideals. Its values are based on 
respect of the equality, dignity, and merit of all the peoples. In that sense, social work aims to 
meet the needs and develop human potential. Two central elements of the profession are 
human rights and social justice: 
 Human Rights: The United Nations recognizes that the inherent 
dignity, equality and unchangeable rights of all members in human society are the 
foundation of freedom, justice and peace in the world. 
 Human values: Social work respects human values. This respect 
shows through two aspects: respect for personal values and social values. 
 In terms of personal values, social work appreciates the value of 
every human being, always respects the right to life, the right to development and 
equality among people. Social work has aroused people' believes, helped the 
harmed restore their rights and values. This is also the basis for enhancing the 
capacity when working with the vulnerable. To each person, no matter how weak 
he is, he must be considered as a human with full rights of receiving assistance, 
recovery and integration into the social community. 
 In terms of social values, we need to understand the method that the 
modern society runs. That is "Society has responsibility and obligation to share 
the pain of people and improve the quality of life individually and socially." That 
social work respects social values means it complies with the way of running and 
fulfills responsibilities and duties for the weak. 
In its scientific system, professional social work pursues six basic values: 
(1) Individual is the top concern of the society. 
(2) There is a mutual dependence between the individual and society. 
(3) Each party shall be responsible for each other. 
(4) People's needs are the same, but every single person is unique and unlike. 
(5) Each person needs to develop fully their potential and should show their 
responsibilities to the society by active participation in the society. 
(6) The society is responsible for facilitating the individual to express themselves and 
dealing with obstacles. The obstruction is the imbalance in the relationship between 
the individual and society. 
Six principles all intend to harmony between the individual and society that every human 
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society reaches for. Moreover, the six principles are consistent with the basic content of 
materialist dialectics of Marxist-Anghen1 
 These basic values and principles mentioned above are fundamental factors to determine 
the general agreed social work profession around the world in the modern context. This is the 
basis for us to consider the relationship between social work and Buddhism in the modern 
society. 
 
2. The application of social work values through humanitarian 
activities in history 
 When discussing the values of social work in Vietnamese traditional society, a question is 
raised whether these philosophies existed during this period or not? In terms of historical root, 
social work is the perfection of charity activities. To solve social problems and support people 
in the community, Vietnamese Dynasties had specific laws and policies. 
Most of the villages are reserved land and grain to do charity work. For example, 
“widow’s field” is taking yields to give to widows, "rice-field tax" is to take yields for those 
who have nothing to pay tax, "orphan’s field" is giving yields for orphans, "ration’s field" is 
the type that divides fields equally to people, then common yields will be lent to the poor, the 
family with dead or wounded coolies or the bankrupt without interest. (2) 
 In the ward and alley in the royal capital, and the villages where the sick have no guys to 
take care of, they have to live on road, bridge, whore, temples, shops, etc… mandarins at 
these places have to make tents for them, support them with rice, porridge, medicines to save 
lives, not sit and watch, or let they suffer. If they are dead, it is a must to submit the mandarin 
for burying, not to expose their remains. If not, the mandarin will be dismissed. If the sick live 
in temples, shops without reporting and support, Mandarin will be punished. (3) 
 Thus, the religious institutions, specifically, Buddhism was early involved in charity, 
humanitarian activities and helping human. These activities have applied the most 
fundamental values of social work factors. These are humanity, respect for human rights, 
respect for human values and especially, social-value appreciation. However, the typical 
difference in this period is the dominance of social values to personal values that are 
commingled with social values. 
Notably, Vietnamese traditional society represents the community’s coherence. In 
this society, respect and communal preservation is an indispensable characteristic. The very 
communal lifestyle has constructed a traditional Vietnamese society with changes in the 
history through many dynasties, many wars defending the country against foreign invaders. 
During this period, the highest traditional values are unity, solidarity and respect for 
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communal values which nearly become Vietnamese religion: 
       Thanks for living place including relationships, organizations and institutions, 
Vietnamese have a clear living discipline that is living not for only one’s self when they are 
young. Happiness that is contributing force to the community, helping the surrounding or even 
the strange, becomes moralities. The highest morality of Vietnamese values is to fulfill his 
duties  
_________________________  
(1) Nguyen Ngoc Lam (2009), the philosophical foundation of social work profession. 
(2) Dang Canh Khanh, (2010), the first step of social work activities in the traditional Vietnamese society, 
Scientific Conference “Innovation of social works in internationally integration and market economy -  
Matters of theory and practice”. 
(3) Phan Huy Chu (1992), Dynasty Calendar Charter, volume 2, Publisher Social science, page 325.  
 
for the community, sacrifice strength, prosperity and even life for the community’s life, etc ... 
Each member of the society must have common responsibilities to the community and village 
and responsibilities to others. (4) 
 
This factor greatly influenced on the formation and strong humanitarian-activity development 
in the Buddhist institutions. Because community spirit affects profoundly on the awareness of 
the religious leaders, community, and therefore, the overviews, values of social works are 
easily absorbed and applied in all aspects of Vietnamese life, especially, spiritual life. 
 
3. The values of social works in humanitarian activities of a number 
of the current temples 
     
The humanitarian activities and supports to the poor are popularized at temples 
currently:   
In the international cooperative research projects implemented in Vietnam, 
one of the most important steps is to explore four typical pagodas that have 
humanitarian activities, supports to the individuals, groups, poor communities. They 
show their positions and roles in people's lives 
• Bo De Pagoda (Head monk, Thich Dam Lan): Pagoda is the place to bring up, care 
and educate many children, the old, harmed women or people living with HIV, etc … 
with professional nursing and nurturing facilities. 
• Hoe Nhai Pagoda (Head monk, Thich Tam Hoan): Every Sunday, the pagoda cooks 
and distributes free dietaries to the patients of Blood transfusion and hematology 
hospital. Besides, the pagoda regularly organizes many charity trips for giving gifts 
at The disabled children and elderly nurturing center, Thuy Anh commune, Ba Vi 
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district, Hanoi and the education center number 2 (HIV-exposed children nursing 
center), Yen Bai commune, Ba Vi district, Hanoi or handing presents to victims of 
dioxin, etc… Hoe Nhai Pagoda has led the way in doing charity across the country 
for years. 
• Phap Van Pagoda (Head monk, Thich Thanh Huan): The pagoda is the prestigious, 
active and effective place to people with HIV. The pagoda has organized social work 
activities and attracted the attention of HIV-exposed people around the country as 
well as the interest and support from the community.  
• Phat Tich Pagoda (Head monk, Thich Duc Thien): Besides charity activities, the 
pagoda has appealed and built a talent development center specializing in nurturing, 
nursing and educating orphans and the elderly from many places of the country. 
• Linh Son Pagoda (Head monk, Thich Nu Nhu Hien): providing meals for destitute 
cancer patients at the hospital since 2006 as well as organizing a clinic every Sunday 
for poor patients with the help of voluntary doctors.  
 
The basic values of social work are presented through Pagodas’ humanitarian 
activities and support nowadays: 
____________________________  
(4) Dang Canh Khanh, (2010), the first step of social work activities in the traditional Vietnamese society, 
Scientific Conference “Innovation of social works in internationally integration and market economy -  
Matters of reason and reality”. 
 
First of all, we cannot deny that Pagodas’ humanitarian activities express deep humanity, 
especially, the appreciation of human values and marvelous sharing of the society with the 
poor individuals and groups’ difficulties. Basically, the activities all cooperate with the theory 
of human and social value preservation through mobilizing community’s forces.  
    • The appreciation of human values 
Firstly, the activities are made to meet the urgent need of supporting the specific people to 
overcome their current difficulties. So, obviously, the humanitarian activities are set up and 
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The pagoda always has a concept of saving people and considering all people equal. So 
anyone who comes here to ask for help, we all bear them. Many pagodas do not receive 
pregnant women because pagodas are sacred places of worship, they are afraid of making 
pagodas dirty. Bo De pagoda is an exception. They will hide these women in the closet to wait 
for giving birth. But if the pagoda does not have place for them to live, pagoda will send them 
to the inn in the countryside to avoid Buddhist taboo. I think that one person who must live in 
the pagoda because they are the poorest and have nowhere to go. They are homeless and they 
are not accepted in the society. If the pagoda does not help them, who can help them? 
                                          (Female head monk,  Bo De pagoda) 
 
 In accordance with highly appreciation of individual value, the pagoda understands the 
important role of spirit in the support activities because this is the legitimate need of people 
which is not care enough. 
 
 Unlike other aid organization, the pagoda not only supplies free meal for people but it also 
brings the spirit power to them.  
(Female Buddhist, Hoe Nhai pagoda) 
 
 It is the power of spirit that Japanese who considers Buddhism as the national religion 
and they always go to the Buddhist institution as the place they lay their faith on Buddhism 
when encountering with difficulties in life. Although today, with the motto of separating 
religion from state management, Japanese government has limited a lot of Buddhist activities 
in the social places, at some hospitals in Japan, many patients and their families recommend 
and even struggle to get a small corner in the hospital to place pictures, and statues of Buddha 
for praying and relieving the stress of illness and pressures of life. In many nursing center, 
particularly the nursing center founded by Buddhist institutions, the spiritual element is very 
important because it is one of the essential needs of the elderly. Buddhist pictures, photos and 
statue are very popular in the room, corridor, common hall, etc... as the request of people here 
in “Utopia Daihongan – Wakaho” nursing house of Zenko-ji, Nagano pagoda - the famous 
ancient pagoda which has hundreds of historical years in Japan. Besides, the praying room is 
also the place where the elderly come regularly. Thus, it can be said that, through meeting the 
legitimate spiritual demand of the people, Buddhism is contributing to turn the philosophy 
into real life when putting the people into the center of all activities; social work will help 
them improve their quality of life. 
    Simultaneously, for appreciating human values, the pagoda not only stops at temporary 
aid but it also pays special attention to the education and good living direction. Like the 
functions of social work, besides implementing immediate aid, the pagoda prevents negative 
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problems which happen to individuals, groups, communities through educational activities. 
 
The monks take responsibilities to guide people and help them do good things, avoid evil and 
encourage people to do social security activities  
Male head monk, Phap Van pagoda) 
 
 Social value appreciation 
      Another important point must be mentioned is the value of social work which is 
shown in the humanitarian activities of the pagodas. These activities not only limit in 
appreciating people with their own dignity and rights ... as they have and deserve, but they 
also focus on social values through encouraging the development of social consciousness at 
the high level of awareness and action. 
     First of all, the pagoda is a sacred place that all people trust and follow. Therefore, 
thanks to its image, the pagodas are very appropriate places to call for people to contribute to 
the support of individuals, disadvantaged communities, at the same time they are the places 
for all the members in the society to stay together and express a sense of community with 
practical actions and noble humanitarian significance. 
People want to do charity but they do not have enough trust so they have to rely on the 
reputation of the pagoda, by virtue of monks to create the trust of the community and 
implement the center power of Buddhism. We want to leverage the influence of Buddhism in 
Vietnam. Actually the idea and character comes from what Buddhism teaches. When I was a 
child, I went to the pagoda with my parents, attended the teaching of the monks I myself fully 
agreed and always followed these teachings to do good things. 
(Female Buddist, Hoe Nhai pagoda) 
 
  Therefore, social responsibility is concerned and focused on promoting the humanitarian 
activities which are implemented these days. These activities are an output of a social 
mobilization process in a positive, proactive and united way. 
  Recently, Japanese scholars have recognized and coped with the fact that Buddhism is 
losing its leading role in people's lives, especially in the implementation of the humanitarian 
activities in order to take responsibly with other institutions. In order to separate the 
government management and the influence of religion, Japanese government implement 
clearly that ensuring social security in all aspects is the responsibility of the government, and 
religions do not have roles in this field. 
          Although this is quite suitable with the high socio-economic development as well 
as quite completed social security of Japan, people are suffering from the negative limitations 
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Typically, for example in crisis situation such as the earthquake and Tsunami in 2011, while 
all class of the population wanted to contribute to reduce the burden and ease the pain, 
Buddhism isolated from some significant aids due to institutional and legal barriers. Although 
a lot of monks and Buddhists wanted to come to places having severe disasters to pray for the 
victims, support spirit for survivors facing with loosing house and relatives, etc..., they were 
prevented by the government officials. Many monks had to pray in the very far disaster region 
and could not access directly to this victims. 
 This is a fact ongoing in Japan. In contrast, Vietnam is the open and harmonious 
environment where Buddhism in particular and other religious institutions in general are 
facilitated to participate in bearing social responsibilities. Buddhist institutions, which are 
positively participating in humanitarian activities such as helping disadvantaged people, 
nursing the elderly, orphans, children with HIV, are praised and encouraged by the 
government in order to fully strengthen their influence on supporting the community. In other 
words, through the combination of religious, spiritual activities and humanitarian activities, 
Vietnam Buddhism is increasingly showing the basic philosophy of the social work. 
I think that Buddhism rescues people, material and spiritual life cannot be separated but it 
needs to take care for the material life first and after that Buddhism activities are used to 
attract people. It is also a way to develop regional culture- tourism- local economy. Buddhism 
needs to apply to people's lives, not merely worship. I assure that the pagoda needs to share 
responsibilities with the society. 
(Male head monk, Phat Tich Pagoda) 
  
Obviously, these humanitarian activities not only reflect the values of the social work, 
but they also combine Buddhism philosophies to give humanitarian support in accordance 
with Vietnamese social context. 
I always think that charity activities in the pagoda were born from the integration of 
Buddhism management, real life and scientific knowledge, the Buddha image saving people. I 
remember that “helping people is the usual thing of Buddhism”. As the head monk of the 
pagoda, it means that I am not only a monk but also a donator, a manager, a development 
strategist and an economist. I have played many roles to operate charity works in the pagoda 
and to work with each person who is known as the counselor. I think the monk and social 
workers are very close in their roles. 
  
 (Female head monk, Bo De pagoda) 
 
 An interesting finding that because Buddhism institutions in Vietnam are positively 
implementing many humanitarian activities with the extending professional scale, Buddhist 
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dignitaries, who are typically the head monks of the pagoda with the Buddhists having a 
variety of different roles. Many roles have the characteristic of social workers, but they are 
not professional and improving and developing gradually. It is also one of the important 
factors to strengthen social work values, confirm and widespread humanitarian activities 
which do not only contain particular and life-isolated religion. 
 
Conclusion 
Vietnamese social work profession is a young science industry and it is on the path of 
learning and changing. Therefore it needs the key factors to be on the right direction. In this 
development strategy, the common features as well as Vietnamese identity are always 
considered to balance for the development of effective scientific activities. Therefore, the 
research of social work value in humanitarian activities, support of disadvantaged people is an 
important task in order to identify action method and long-term strategy to develop the Social 
Work Profession as a powerful tool to promote social progress. 
Basically, the value of social work profession is deeply shown in balanced and 
harmonic way with Buddhism philosophies. Besides, the expression form of these values also 
includes time characteristics with particular ones of contemporary society. It can be said that 
the values of social work are a deep foundation and promoted in internal relations and 
inter-sectors. During the time, these values will be improved and adjusted in order to promote 
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 International Joint Research by Shukutoku University and Vietnam 
National University-Hanoi 
Introduction to Research on “Roles of Buddhism in Social Work” 
 
Masashi TAMIYA 
Professor, College of Integrated Human and Social Welfare 
Representative, Shukutoku University Research Team 
 
 On January 26th 2012, Professor Tatsuru Akimoto (President of APASWE) contacted 
Professor Masatoshi Hasegawa (President of Shukutoku University), informing that Dr. 
Nguyen Hoi Loan (Professor in Department of Social Work, Faculty of Sociology, 
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University-Hanoi; 
hereafter USSH) applied for a joint research on the theme “Roles of Buddhism in Social 
Work.” On February 22nd, the document from Professor Hoi Loan was forwarded via fax. 
This is how this research started. 
   Later on, APASWE President Tatsuru Akimoto told us that Shukutoku University 
was his first choice for this social work research based on the key word “Buddhism” 
because this university has been committed to Buddhist welfare research since its 
foundation by Professor Ryoshin Hasegawa. 
   After several contacts since then, Professor Tatsuru Akimoto (President of APASWE) 
as a mediator and 4 members from Shukutoku University (Associate Professor Satoshi 
Shibuya at College of Integrated Human and Social Welfare, Associate Professor Yusuke 
Fujimori at College of Cross-Cultural Communication, the assistant and an interpreter) 
visited USSH from March 20th to 23rd. The purposes of this first visit to USSH were to 
find out the details of USSH’s intent of this research and to assess the feasibility of the 
joint research under the given research arrangement and schedule. This first visit to 
USSH was funded by Japan College of Social Work, which housed the APASWE 
president office. 
   With the excellent interpretation by Dr. Pham Thi Thu Giang at Faculty of Oriental 
Study, our research team had a discussion with Professor Nguyen Van Kim (Vice 
President, USSH), Professor Nguyen Kim Hoa (Dean, Faculty of Sociology, USSH), 
Professor Nguyen Hoi Loan (Chair, Department of Social Work, USSH) and several their 
participants including an officer of Vietnamese Government Committee on Religion. As a 
result, this research formally started as a 3-year joint research among USSH team, 
Japan College of Social Work/APASWE team and Shukutoku University team. 
   This is an international joint research with the common interest in social work and 
Buddhism at the core and APASWE President Tatsuru Akimoto playing a role as a 
go-between. Without Professor Akimoto, this research would not even have a chance to 
start.  
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 After the discussion, Japan College of Social Work and Shukutoku University approved 
the funding for this research respectively. The research started in April in Shukutoku 
University and June in USSH. In July, the Shukutoku team made the first research visit 
to Hanoi. In August, the USSH team visited Japan and held a joint workshop. In 
November, the Shukutoku team made the second research visit to Hanoi. 
   This report is a partial summary of these two visits to Hanoi and a joint workshop. On 
the last day of the second visit to Hanoi (November 26th), “The agreement on academic 
cooperation between University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National 
University-Hanoi and Shukutoku University” (MOU) was signed and exchanged, with 
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Greetings by Prof. Masashi Tamiya( p ) has already introduced how this joint 
research “Roles of Buddhism in Vietnamese Social Work” by University of Social 
Sciences and Humanities (hereafter USSH team), Asian Center for Welfare in Society, 
Japan College of Social Work/Asian and Pacific Association for Social Work 
Education(hereafter ACWelS-JCSW/APASWE) team and Shukutoku University team 
started through trust-building processes. (As I confess my own immaturity,) as of April 
when the joint research actually started, the research plan was not detailed at all, 
including “to whom (subjects), about what (contents) and how (methodology)” this 
research should be conducted. 
In this article, the author would like to summarize how we, the ones without 
extensive knowledge on contemporary Vietnamese society and Buddhism at the 
beginning of this research, have been struggling to find the research perspective 
through trial and error as well as the prospects of this study for the future based on the 
experiences, while focusing on the results of the first research visit to Hanoi (hereafter 
“the first study”). This article also serves as a “record” of this research. 
 
2. Developing a Research Plan 
When starting a research which focuses on specific areas and subjects, the very first 
thing one should do is checking the existing research. In this regard, there is an 
abundance of literature on contemporary Vietnamese society, particularly in the areas 
of politics and economics, ranging from the introductory books which are relatively easy 
to understand to specialized books and research papers. However, the volume decreases 
dramatically when it comes to social welfare (social security). The volume of existing 
research becomes even smaller when adding the factors such as “Buddhist temples and 
monks.” Consequently, the only existing studies we were able to find and learn before 
the first study were “Study on Vietnamese Buddhist social welfare facilities and schools 
for children with disabilities (by Haruna Naka, in Japan-Vietnam Friendship Seminar 
on Education and Welfare for Children with Disabilities Steering Committee ed. (2008). 
‘Research on Japan-Vietnam Education and Welfare for Children with Disabilities 6.’ 
Bunri-Kaku Publisher)” and “Current conditions of contemporary Vietnamese Buddhist 
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social welfare facilities (by Keiji Mukai, in Mukai ed. (2009). ‘A Basic Study on 
Understanding the Current Conditions of Social Work Training in Vietnam (Research 
ID: 18530642).’ Shuchiin University).” 
Despite these uncertainties for the future, we were blessed with an opportunity to 
visit Professor Mukai at Shuchiin University on July 2nd, having a direct lecture on 
Vietnamese research. Thanks to him, we were able, thought with struggles, to make the 
image of our research plan much clearer.  
The research team thought that the first thing essential to advance this research 
would be to collect typical cases of welfare practices by Buddhist temples and monks in 
both Japan and Vietnam that could be used for our detailed analyses. 
In this regard, Japan has a culture of “keeping a record,” such as keeping logs and 
storing documents. Hence, it is possible to learn about the activities and administration 
of many temples and facilities with some history through their records. Moreover, 
“History of Buddhist Social Welfare Programs in the Post-war Japan” and 
“Chronological Table of Buddhist Social Welfare Programs in Post-war Japan” (both 
written by Masatoshi Hasegawa and published by Hozokan) were published in 2007, 
introducing the accomplishment of existing research. In short, as far as “Japanese side” 
is concerned, it is feasible to see an overall picture. 
On the other hand, in Vietnam, “keeping a record” is not a part of its culture 
compared with Japan. In addition, even the limited historical documents have been 
scattered and lost due to the war and the following social turmoil (we further felt this 
point through the actual visits). Under this circumstance, it would be extremely difficult 
to make comparisons and conduct analyses based on historical documents like 
conventional Japanese research on social welfare history (e.g. history of person, ideas 
and institutional formation).  
This was a very big obstacle in advancing the research in a way we had initially 
planned. Nevertheless, we were able to find a breakthrough by standing back and 
thinking about the timing when the contemporary Vietnamese society was formed and 
when Buddhist temples and monks started social welfare practice there.  
Most of the current social welfare practices by temples and monks (nuns) in Vietnam 
started during or after the late 1980s, when its social condition became more stable 
following the turmoil. 
In other words, many founders of these practices, or those who were involved and 
have knowledge on when these practices started, still exist. Without sufficient historical 
documents, we have come to the conclusion that their oral history (“recording” their 
“memories”), which we would be able to obtain through field studies, could be valuable 
resources.         
Through such processes, we conducted the first study with a main goal to collect as 
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3. The First Study 
The first study was conducted with 4 temples and monks, who are engaged in 
continuous welfare activities in the capital Hanoi and the neighboring Bac Ninh 
Province from July 20th to 26th, 2012, thanks to the full cooperation of USSH and the 
support by the human network of Ms. Nguyen Thi Du, who kindly joined this project as 
an interpreter and a joint research team member (see the other article for details of the 
study). 
The following is a summary of the study results on these 4 temples and monks. 
 
(1) Bo De Pagoda (July 21st, 23rd and 25th; the total of 17 hours) 
   Bo De Pagoda accepts socially vulnerable people who have difficulties leading 
independent living, including orphans, children with disabilities, older people and 
women who are victims of domestic violence. It provides them with a place to live within 
the property as well as the total support such as foods, clothing, housing and education.  
   The temple is located in Long Binh Ward, Hanoi, and it is believed to have been 
founded around the 14th century. While this temple seems to have been traditionally 
engaged in charitable activities for poor residents in the neighborhood, the current 
welfare practice of looking after children without parents was started around 1989 by 
the current head nun Thich Dam Lan (born on July 30th, 1956). 
   According to the interviewee, when they started accepting children, the temple was 
quite small with a limited space for living. Therefore, the nuns and children shared the 
space to sleep and eat. Moreover, since the head nun, who had ordination at the age of 
16, and others became nuns at an early age, they had little child-care experience and 
hence had constant struggles. Nevertheless, the interviewee looked back on these days 
with the impressive comment, “It flowed like a river.”    
   This activity went on without any special advertisement. Yet, after they received an 
award from Long Binh Ward in 1996, media started covering their story. Since then, 
this program has become famous, and clients started coming to this facility by word of 
mouth (indeed, when we were there for a limited time for the study, a young woman 
who became pregnant without support of her family and an old woman without any 
family came to the temple voluntarily and were admitted there). In addition, the 
interviewee told us that many people now bring old people and children they saw on a 
street to this temple. In many cases, children themselves are in front of the temple in 
the morning or at night. 
   The interviewee told us that there were 249 clients at the time of the study. Their 
ages range from the new-born to 100 years old, and their conditions also vary as 
described below:  
・People with physical disabilities (including visual and auditory impairments); 
・Children who were abandoned for financial reasons; 





・Children whose family are too poor to raise them (not abandoned though); 
・Children whose parents died; 
・Children with disabilities who were rejected by other places; 
・College students who face unwanted pregnancy; 
・Street children aged 7 to 12; 
・People who attempted suicide; 
・Women whose husbands abandoned them, have gambling problems, and/or are violent; 
・Women who migrated from rural areas for the reasons mentioned above but have not 
been able to find a job, women who were deceived and became pregnant;  
・Parents who gave their properties to children but later were abandoned by them; 
・People who migrated from rural areas; and 
・People who had an abortion, etc.  
Meanwhile, it costs about 50,000 yen for electricity, about 30,000 yen for water, 
about 23,000 yen for gas (they partly use firewood), about 130,000 yen for vegetables, 
about 130,000 yen for rice (3 tons), and about 220,000 yen for care staff (details will be 
explained later) for 47 children and security guards in order to support the lives of these 
clients. Moreover, the temple also covers occasional costs, such as education for children 
and health care (e.g. the temple covers the cost for blood transfusion, about 10,000 yen, 
to have an abortion). These expenses are funded by the temple’s revenues in such 
occasions as its New Year event as well as donations (not only in cash but also in kind 
like rice and other foods) by 4,000 to 5,000 believers at the temple. The temple does not 
receive permission or support from Vietnamese government (Yet, it does not mean that 
the temple has a bad relationship with the government. The Vietnam Association of 
Buddhism and Long Binh Ward government are well aware of its activities, and they 
have a trusting relationship). 
In addition, college students, corporations and youth groups are involved with this 
temple as volunteers and support its sustainability. These are the factors which allow 
the temple’s welfare practice to continue.  
What is noteworthy about the practice of this temple is the way this facility is 
operated. 
According to the interviewee, 8 nuns, including the chief nun as a master, currently 
live in this temple, of whom 5 are especially involved in operation of the facility. 
However, they do not necessarily provide direct care for the clients. In particular, daily 
care for its main residents, over 100 children, are provided by 47 adult female clients, 
who are hired as facility staff members and play roles of “mothers.” In this way, while 
the clients appear to be squeezed into a limited space, they maintain the family-like 
atmosphere. The support which pays attention to each child can be maintained while 
these female clients who are hired as staff can take steps toward independence by being 
paid for their roles (e.g. When they take care of 4 children, they receive about 2 million 
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dong or 7,500 yen per month on average, which is equivalent to the salary of guards and 
waiters). Hence, this operation is successful in providing multiple benefits. 
On the other hand, the nuns who are involved in the operation do administrative 
work, public relations, financial management, commodities management of storage (e.g. 
administrative work regarding the children’s schools, working with government, 
dealing with guests) as well as management of these 47 staff who take care of children. 
The interviewee explained that this system allows smooth facility operation. When we 
asked the head nun how they had built such an operational system, she said, “This 
system is based on self-education and experiences. We have never read a book or visited 
other facilities. We have also experienced failures. We decided to pay because we 
thought they would not have a sense of responsibility without salary.” 
The practice of this temple seems to symbolize what indeed “the roles of Buddhism 
in Vietnamese social work” are, including social needs, conditions of facility users, 
operational conditions, and above all, the philosophy of the head nun who started the 
activity as a Buddhist. I would also like to add the following comment. While this case 
has some characteristics which are unique to Vietnam, the more we learned about the 
head nun’s ideas and personality, the more enigmatic deja vu we felt because it felt as if 
she had reminded us of private welfare workers who worked very hard for vulnerable 
people based on their religious beliefs in the earliest days of social work without 
sufficient public relief systems in modern Japan, the time about which we can only 
learn from historical documents. 
 
(2) Hoe Nhai Pagoda → July 22nd (5 hours) 
Hoe Nhai Pagoda is one of the leading temples not only within Hanoi but also 
nationwide, with rich history and tradition. For the last 5 years, a volunteer group 
consisting of believers comes to the temple every early Sunday morning and delivers 
lunch to patients and their families at the Blood Translation and Hematology Hospital. 
The patients there are forced to be hospitalized for a long time due to intractable 
diseases. 
According to Ms. Tam (a woman in her 30s, who works at a company during the 
week and seems to be in charge of responsible work), who is like a representative of the 
believers’ volunteer group and was our interviee, the reason why this activity started is 
that she visited her friend who was hospitalized there. She learned that the patients 
and their families struggled to finance the long-term hospitalization not only for 
medical care but also other costs like foods. 
The activity initially started with about 20 people. Currently, about 70 people 
participate in this activity, cooking lunch boxes for 500 people every Sunday morning, 
delivering them to the hospital at lunch time and directly handing them to the patients 
and their families. It costs about 20,000 dong (80 yen) to make 1 lunch box, and it costs 
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donations. The temple temporarily keeps the donations and finances the activity. 
We asked her why she had not founded an organization, with herself as its 
representative, to do this activity. She said, “I was the one who initially came up with 
this idea. But since I am not a person of virtue, I am doing this while borrowing the 
name of the head monk.” “I have been visiting temples since I was little, and monks and 
nuns taught me the sense of charity. This seed has led to my involvement with hospital 
patients.” This is how she explained the Buddhist foundation for this activity. In 
addition, she raised the following points as the significance of this activity from the 
Buddhist perspective: 
・The volunteers teach the patients how to do a Buddhist chant, and they do it together; 
・Patients look forward to this vegetarian meal (lunch box), feeling that something good 
is about to happen;  
・The volunteers cook the meals while they are filled with a Buddhist chant and mantra. 
Therefore, these lunch boxes have power (to lead the patients to heal); 
・The believers cook the meals while chanting; and 
・Patients vary, and there have been some requests (e.g. Buddha statues, rosaries). The 
volunteers have been responding to these requests. The patients also pray with these.  
It was striking to hear such responses, stressing the significance of this welfare 
practice as the act of a Buddhist temple.  
While this temple is actively involved in other activities, such as donating foods and 
goods to the victims of natural disasters and ethnic minority areas, as far as we 
understand from our study, the head monk and other monks are playing only symbolic 
roles. Hence, it seems that the meal delivery and other services can be done thanks to 
the active efforts by the believers’ volunteer group. However, this activity can be 
sustainable by earning societal trust and collecting other believers’ donations thanks to 
this temple which plays a role as a mediator.  
 
(3) Phap Van Pagoda → July 24th (3 hours) 
We had already heard about Phap Van Pagoda in March because of a series of its 
efforts in AIDS issues which had been highly regarded by USSH. 
However, (due to the lack of our communication and coordination), we had very 
limited time there. Despite the limited time, not only the head monk but also a number 
of believers who were actually involved in the activities kindly attended the interview. 
Consequently, we could only collect extremely fragmented information. 
The following is a summary of this temple’s activities based on such fragmented 
information. 
・This temple functions as a hub of comprehensive support for AIDS patients and their 
families. 
・The head monk did not initially have specialized knowledge on AIDS. When asked 
about the start of its activities, the head monk said, “At first, I knew little about AIDS. 
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Newspapers said you could get the disease if you get close to the patient. The Buddhist 
teaching is to give comfort and happiness, and I felt strange to stay away from these 
patients. So I approached them and found that they were ordinary people.” The head 
monk also said that when she came back to the temple from preaching, as AIDS patient 
who had listened to the preach followed her and talked to her story. That was one of the 
reasons for this temple to start the support. 
・Another factor is that AIDS patients initially came to the temple to stop taking 
medicine. 
・Initially, this temple used to let the AIDS patients stay. Currently, however, they do 
not live here anymore. They live in the neighborhood (at something like a group 
home?)  
・Currently, the believers, the patients and their families are engaged in the activities 
by forming 2 groups “Scent of Lotus(Huong Thom Hoa Sen)” and “For the Bright 
Tomorrow(Vi Ngay Mai Tuoi Sang).”  
・Of these 2 groups, “Scent of Lotus” organizes workshops to provide information on 
AIDS (awareness campaign?), and 22 members are involved in this activity.  
・Among the members are 50 babies and children (from 2-months old to 2-years old, from 
2 to 14-years old), of whom 32 are AIDS patients.  
・There are 100 adult members only in Hanoi.  
・Every month, the head monk and 2 others are engaged in awareness campaign in rural 
areas.  
・Currently, they are planning to build a facility (something like a community space?) on 
the property to enhance this activity.  
 While the information above was collected within the limited time, this is an 
interesting case where the temple functions as a hub so that the head monk and 
volunteer groups, mainly consisting of the believers, seem to work together and develop 
their activities while involving the local community. I believe we need to conduct 
another study to collect more detailed information. 
 
(4) Phat Tich Pagoda → July 25th (5 hours) 
Phat Tich Pagoda is located in Bac Ninh Province, next to the capital Hanoi. This is 
one of the historic Vietnamese Buddhist temples, and it stands calmly in a rural area, 
away from the hustle and bustle of the city.  
The new welfare activity started at this historic temple in 2010, and the head monk 
Thich Duc Thien (born on April 5th, 1969) plays the central role.  
The head monk entered the Buddhist priesthood in 1992 and has been the head 
monk of this temple since 2002. Meanwhile, he studied Buddhism in India and 
anthropology in U.S.A. after graduating from National Economics University. He also 
has a doctoral degree in Buddhist Studies.  
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and children in poverty, taking them in and providing foods, clothes, housing and 
educational opportunities. However, how this is operated is totally different from Bo De 
Pagoda, which also provides services for the similar population groups. The following 
points indicate some distinctive differences. 
・The initial funding for this facility, 100 billion dong(500,000,000 yen) was donated from 
a Vietnamese company “Vincom Group”  
・Vincom Group not only provides the initial funding but also has a contract to donate 
about 2 million yen every month to provide long-term support to sustain this facility. 
Hence, the temple has also secured the huge donation to sustain the facility.  
・As mentioned above, the facility is for older people without relatives and orphans. The 
facility has strict eligibility criteria and only accepts “those who are recommended by 
the government and truly in need of help.” Hence, not everyone can use its services.  
・Currently, 68 orphans and ethnic minority children aged 4 (there is only one child aged 
4) to 17 (about the same numbers of boys and girls) as well as 21 older persons aged 60 
to 87 (2 men and 19 women) use this facility. The temple does not take children aged 
below 4 for the clients’ safety reasons.  
・For the future, the temple has a contract with Vincom Group to accept up to 300 people. 
However, it does not plan to accept more than that in order to maintain the quality of 
the facility operation.  
・Regarding the facility’s living environment, there are 24 buildings, including an 
administrative office, on the spacious property.  
・Among these 24 buildings, 13 were used for children, 7 for older people, 1 for 
administration and 3 were vacant at the time of this study. 
・For example, each building for children is divided into 2 rooms, and 8 children live in 
each room. Hence, 16 children live in each building. One manager is assigned to each 
building to maintain the living environment.   
・ There are about 30 paid staff members, of whom those who have direct contact with 
the clients have been recruited from the graduates of normal universities or those who 
have a college degree in sociology or psychology.  
・A staff meeting is held once a week.  
 As described above, this temple seems to have been operating extremely rationally 
and scientifically with sufficient funds. Indeed, when we asked the head monk about the 
operational philosophy, he mentioned that hospital administration he learned while 
studying in U.S.A. has been helpful. 
   This temple is located in a rural area of Bac Ninh Province. However, looking at the 
way this facility is operated and the eligibility criteria, this temple’s welfare practice is 
clearly different from the ones which address social problems that are distinctive in 
rural areas. In a way, this may be one of the best facility operation styles, always 
possessing the fascinating facilities and advanced know-how which Japanese welfare 
practitioners and researchers envy for.   
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   However, universality of this temple’s practice in solving welfare problems in 
contemporary Vietnamese society, as well as how this case can be analyzed based on 
this study’s theme “roles of Buddhism in Vietnamese social work,” will need to be 
further discussed in the future.   
 
4. An Attempt of  (Tentative) Typology  
As mentioned above, each of these 4 temples’ activities we studied this time has 
distinctive characteristics. We thought we could tentatively categorize them into the 
following groups by analyzing the contents of each case.  
 
○ “Direct Support and Facility Operation” Type 
→ The temple and monks (nuns) are directly involved in provision of support, 
including a facility (place), for those in need of help.  
A) Bo De Pagoda Model: Clients are there first. The temple develops its activities to 
responds to the needs of people who request support while adjusting its functions 
accordingly.  
B) Phat Tich Pagoda Model: The temple develops its activities based on detailed plans. 
It provides solid services to the clients, who meet the criteria set by the temple, with 
sufficient material, technical and human resources.   
 
○ Temple Settlement Type 
→ Having the temple as a hub, not only monks (nuns) but also believers and others 
develop various services to address the welfare needs of people who live in the 
community.   
C) Phap Van Pagoda Model: In addition to the characteristics mentioned above, this 
model also seems to be developing activities which have characteristics of what is called 
“community care” in Japan.  
D) Hoe Nhai Pagoda Model: Based on the temple’s tradition and trust built in the 
community, volunteer groups play the main role in developing the actual activities.  
 
After the tentative typology with this perspective, I summarized the characteristics 
of, evaluation of and future research questions for each temple’s practice at this point.  
 
A) Bo De Pagoda Model: Characteristics, evaluation and future research questions 
・ People not only within but also outside of the community understand the temple’s 
activities. As a result, the temple indeed functions as “safe haven” for people who need 
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・In return, the temple’s facility cannot catch up with the increasing number of clients. 
Consequently, the clients have no choice but to live in the very problematic 
environment.   
・However, on the other hand, many of the clients seem to be quite content despite their 
lives in the difficult environment. This is where we see their deep trust for the temple 
and the head nun. Yet, we still need to further explore what the bases for such trust are 
(e.g. is this just religious faith?). 
 
B) Phat Tich Pagoda Model: Characteristics, evaluation and future research questions 
・The temple provides welfare services with sufficient funds and contemporary facility 
operation methodology. In a way, this can be an ideal welfare facility.  
・The clients are also polite and seem cheerful.  
・However, because it is established as such an “ideal welfare facility,” there may be 
disagreement on whether its services are the ones which “can only be done by a temple 
and monks (nuns).”  
・Moreover, this is quite a unique and limited model that can be done only when one can 
secure the sufficient funds (donations) for mid- to long-term. Hence, there must be a 
number of challenges to overcome in order to generalize this model in the current 
Vietnamese society.  
 
C) Phap Van Pagoda Model: Characteristics, evaluation and future research questions  
・This is an interesting case, where the head monk, believers and patients work together 
and develop activities on the mission “to support AIDS patients” with the temple 
functioning as a hub.  
・Moreover, considering the possible impact of the temple’s activities on the community 
where the temple is located, this can be a helpful case when we think of the presence of 
temples in Japanese communities.  
・Nevertheless, as mentioned before, we had very limited time during the first study and 
could not learn enough about its activities.  
(This is the case which critically needs another study, including preparations 
beforehand.)  
 
D) Hoe Nhai Pagoda Model: Characteristics, evaluation and future research questions  
・The believers organize a volunteer group which is based at the temple and actively 
develop activities for people who need support in a society. Such a case seems to have 
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similarities with “Tokyo Imperial University Settlement” in Japan.  
・However, the temple and monks (nuns) play no more than a symbolic role; hence, they 
have no (or very limited) involvement in the actual support, which seems to clearly 
distinguish this model from Model C.  
・We will need to further discuss the functions and roles of the temple and monks (nuns) 
in development of welfare activities, including the meaning the temple has for the 
believers-volunteers.  
 
   As summarized here, each of the 4 temples we visited for the first study was engaged 
in distinctive activities to address different social needs. Each of them seems like a 
model that is worth typology. However, in an extreme case, we may find as many 
categories as temples and monks (nuns).  The typology proposed here is indeed the 
tentative one. As we conduct further studies, we would also like to identify the factors 
which allow us to distinguish one category from another so that we can conduct more 
detailed analyses and comparisons.  
 
5. Conclusion ~Including the Results of the Second Study~ 
As written in Prof. Tamiya’s Greetings( p ), after the first study, a joint workshop was 
held in August based on its results, and the second study was conducted in the capital 
Hanoi in November. In particular, thanks to the visits during the second study to 2 
additional temples which are engaged in welfare activities, we are now confident that 
understanding the details of activities through oral history and our methodology of 
“typology” are effective, at lease in studies on the research theme “roles of Buddhism in 
Vietnamese social work.”  
However, needless to say, more cases are essential to conduct detailed analyses in 
the future.  
Another issue we need to face when we analyze cases soon or later is something we 
usually take it for granted: what is “social work”? We will also need thorough 
discussions on fundamental issues, including the differences from “care work” (while 
considering actual situations). 
These are the challenges beyond our reach, and we only have 3 years for this study. 
Nevertheless, we would like to leverage our strengths as a joint study, face these 
challenges through cooperation with USSH team and ACWelS-JCSW/APASWE team 
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